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Bidrag til danske Gravehvepses Biologi.
Af

Hermann

Bo1·ries.

(Denne Afhandling blev af Forfatteren indleveret som Besvarelse
af følgende af Universitetet udsatte naturhistoriske Prisopgave for
1887-88:
,,Vore almindelige indenlandske Gravehvepses og enlige
Biers biologiske Forhold ønskes oplyste ved Iagttagelser og Undersøgelser. Besvarelsen maa ledsages af Exemplarer og oplysende
Præparater".
For Arbejdet tilkjendtes Universitetets Guldmedaille; den afgivne Bedømmelse 1) giver først en Oversigt over Besvarelsens Indhold og fortsætter saaledes: ,,Forfatteren bar aabenbart med stor
Flid, Omhu og en Udholdenhed, der vidner om stor Interesse for
Opgaven, forfulgt Livsforholdene hos alle de danske Gravehvepse,
hvis Reder det var lykkedes barn at efterspore; han røber ved den
hele Behandling et godt Blik, en ikke ringe kritisk Sans og stor
Fortrolighed ikke alene med det her omhandlede Afsnit af Entomologien, men ogsaa med adskillige andre, som ved denne Lejlighed
vare uundværlige. Han bar oplyst Livsforholdene hos en Række
Former, hvor de hidtil vare ukjendte eller lidet h"jondte, og berigtiger ikke faa af de i Literaturen nedlagte Iagttagelser eller
Tydninger. Af særlig Interesse er det, at han kan tilbagevise et
ikke ringe Antal af de Tilfælde, hvor man havde ment at finde en
1)

Se Indbydelsesskrift til Kbbvns. Univ. l<'esti Anl. af H. M. Kongens
Fødselsdag 1890 S. 108.

Vidensk. Meddel, fra den naturh. For en.

1897.

a. E.

BOliART
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"Parasitisme" J: at en Gravehveps, istedetfor at bygge et Larvebo
og udstyre det med Proviant, lagde sit Æg i andre Gravehvepses
Boer, saavelsom Tydninger af de Bygningsforhold, som man bar
ment skulde være Kjendetegn paa en slig "parasitisk" Levemaade. •
Er Behandlingen af Afhandlingens forskjellige Afsnit end maaske
noget uligelig, og bærer Stilen end i nogle Tilfælde Præget af en
vis Skyndsomhed, vil der dog saameget mindre være Grund til at
lægge Forfatteren dette videre til Last, som hans morpbologiske og
systematiske Drøftelser vel kunne siges at gaa ud over, hvad der
ved Opgavens Ordlyd var fordret, om de end dermed staa i naturlig
Forbindelse.
I Betragtning af, at Besvarelsen af den Del af Opgaven, som
Forfatteren bar taget for sig, maa siges at være særdeles tilfredsstillende, og at den, selv om der er al Grund til at beklage, at
Forfatteren ikke har overkommet at medtage de enlige Bier, i andre
Henseender maa siges at have taget Opgaven med et videre Omfang, end der var fordret, mene vi at burde tildele Forfatteren
Guldmedaillen og dertil at knytte det Ønske, at han vil fortsætte
sine Undersøgelser og sørge for deres Offentliggjørelse paa passende
Maade.
Kjøbenhavn i Marts 1890.
Fr. Johnstrup.

Cbr. Lti.tken.

E ug. Warm ing."

Det i Slutningen af Bedømmelsen udtalte ØAske kom Forfatteren ikke til at virkeliggjøre; kun nogle korte Bidrag om Slægten
Pompilus (P. trivialis Klug og P. chalybeatus Schiødte) publiceredes
i "Entomologiske Meddelelser" (2 Bd. 4 Hefte. S. 151, jvnfr. nedenstaaende Afhandling S. 105) og om "Mutilla erythrocephala som
Parasit hos Crabro ( Solenius) rubicola D. & P. i "Entomologisk
Tidsk:rift" (1892, S. 247), og da Forfatteren under et Ophold i
Miinchen bortreves ved en uventet Død d. lste Juli 1896, slukkedes
Haabet om at se yderligere Frugter af de Evner, som han
havde lagt for Dagen baade ved sin Besvarelse af ovennævnte Opgave og af en af Videnskabernes Selskab udsat Prisopgave (s. Oversigt over Vid. Selsk. Forb. 1890, S. 28 og «Entomolog. Medd."
5. Bd. 1896 S. 201, hvor den findes trykt) samt ved flere mindre
Afhandlinger.
I Erkjendelse af, at de smukke Iagttagelser, der ere nedlagte
i Besvarelsen af Universitetets Prisopgave, ikke bmde overgives til

Forglemmelse, har <la Professor Dr. Li.it k en udvirhet bos Unirersitetets Styrelse, at dette Arbejde blev udleveret til Offentliggjørclse,
og Redaktionen af "Naturh. Foren. vidensk. Meddelelser" har med
Glæde modta.get de Efterlevendes Tilbud om at lade det trykke i
dette Tidsskrift under ovenstaaende Titel.
Red.)

Nærværendo

Besrnrelse af den af Universitetet udsatte Pris-

opgave:
"Vore almindelige indenlandske Gravebvepses og enlige Biers biologiske
Forhold ønskes oplyste ved Iagttagelser

og Undersøgelser"

omfatter kun den ene Gruppe, Gravehvepsene. Det var Forfatterens
Hensigt ogsaa at besvare Prisopgaven for den anden Gruppes Vedkommende; ban har foretaget en betydelig Række Undersøgels~r og
samlet Materiale dertil, men Tiden har ikke kunnet tillade Samlingen
og Ordningen af Stoffet.

Denne Besvarelse fremtræder saaledes

som et Brudstykke.
Om den Plan,

der har været fulgt i Arbejdet, maa det være

Forfatteren tilladt i al Korthed at udtale sig.
Udtrykket

"almindelige"

i Prisopgavens

Ordlyd dannede en

heldig Begrænsning af det betydelige Antal af Arter indenfor de to
omhandlede Grupper,

men der viste sig praktiske Vanskeligheder,

som ikke gjorde det muligt at følge Prisopgavens

Begrænsning.

Da disse Insekters Biologi fortrinsvis maa fremstilles gjennem et
Studie af deres Redebygning,
Redemc.

gjaldt det om at finde og studere

Her viste det sig da., at det i mange Tilfælde var de

formentlig sjældnere Arters Reder, som vare lettest at finde, og for
en

bel Række "almindelige"

eller "almindeligere"

Arters

kommende kjender man endnu intet til Redebygningen.
besluttede da,
Slægt,

saa vidt muligt,

at studere en enkelt Art af hver

at betragte denne som Type og iøvrigt sammenstille,

der i Litteraturen

Ved-

Forfatteren
hvad

maatte findes om de enkelte Arters Levevis. En

saadan Sammenstilling foreligger endnu intetsteds og maatte ~unne
anses for tidssvarende.

Ved Benyttelsen af Litteraturen
1*

viste det

.I
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sig, at Meddelelserne for de fleste Arters Vedkommende vare meget
mangelfulde, og at Beskrivelserne eller Angivelserne af Arterne vare
ubestemte og tvivlsomme.

.Arbejdet kom saaledes for en væsentlig

Del til at dreje sig om Tydningen af Artern~.
Vej blev Forfatteren
Insektgrupperne,
Insekternes

Ogsaa ad anden

ført langt ind i det systematiske Studie af

idet ban ansaa det for en Nødvendighed at studere

Bygningsforhold samtidig med Biologien. -

Opgaven

fik saaledes et Omfang, som Forfatteren i den givne Tidsfrist ikke
kunde naa at fuldføre.
For Gravehvepsenes Vedkommende, som her alene foreligge,
er der samlet alt, hvad der kunde findes i den benyttede Literatur.
I flere Slægter,

hvor de danske Arters Levevis endnu er ukjendt,

er givet en Fremstilling af nærstaaende, sydligere Arter,
været nøjere studerede.

der have

Det er Forfatterens Hensigt at fortsætte

sine egne Undersøgelser over de danske Arter og at samle alle
tidligere Iagttagelser,

saaledes at hans Arbejde vil kunne fuldføres

som omfattende alle enliglevende, redebyggende Hymenopterers Biologi i Belysning af deres Systematik og Organisation.

I. Cmbronidæ.
Det er i Indledningen sagt, at Studiet af Hymenopterernes Lfrsforhold maa gaa Haand i Haand med Studiet af deres Organisation
og derpaa grundede Systematik, idet. det ene giver Forklaringen til
det andet og betinger en rigtig Opfattelse af en hel Række Fænomener. I Crabroniderne have vi med en Gruppe at gjøre, som paa
den ene Side er vel afgrænset,

paa den anden Side tydeligt viser

en fortløbende Udviklingsrække af en og samme Type,
tydeligt ændret efter de biologiske Forhold.

der er be-

Denne Gruppe har det

derfor en særlig Interesse at studere nøjere, hvorfor jeg kommer til
at opholde mig forholdsvis længe og udførligt ved den.

Jeg skal

begynde med at gjøre Rede for dens Systematik, idet jeg henviser
til den efterfølgende systematiske Oversigt,

der i Hovedtrækkene

)
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stemmer overens med S c hen c k's

og Thoms o ns;

kun hvad de

der her mi11dre skulle være heuristiske e11d

anvendte Karakterer,

angaar,

virkelig systematiske,

bar jeg søgt at stille de biologiske

(f . Ex. Bagkropstilkens Bygning) mere i Baggrunden, men indrømmer,

at der i denne Gruppe endnu er meget at oplyse,
en rigtig Forstaaelse

før vi naa til

af Slægtskabet og de enkelte Karakterers Be-

tydning og Oprindelse.

Systematik. Skjøndt Typen hos de herhen hørende Hvepse er
let kjendelig ved Hovedets Form,
en interessant

giver den foranderlige Bagkrop

Afvexling, som, saalænge det habituelle endnu spil-

lede en fremtrædende Rolle, forledte Systematikerne til Fejlslutninger
Vi se f. Ex. indtil den nyeste Tid
og vildledende Spekulationer.

Oxybelus, Trypoxylon og Nitela blive henregnede til Crabroniderne paa Grund af en tilfældig Lighed i Vingebygningen , der skyldes et analogt Reduktionsforhold af Vingens
tre selvstændige Typer:

Aarer, og ved Formen af Bagkroppen, der skyldes Analogier i Levevis .

Interessa11t er den Parallelisering

af de enkelte Crabronide-

af de øvrige Gravehvepse,

som vi gjenfinde,

idetmindste i Tanken, hos forskjellige Forfattere.

Da h 1bom giver

Former

med Former

saaledes i sin "Sphex in sensu Linnæano" (1843- 45) følgende
Oversigt over Gravehvepsenes Type1' henførte til Crabronidernes
Række:

Trypoxylon
Rltopalum
Dasyproctus
Nitela
Notoglossa
Oxybelus
Lindenius
Entomognatlzus

}~

Crabronidæ Spheciformes.

}~

Pompiliformes.

Nyssoniformes.

Crossocerus

Pemplzredonidæ.

Blepharipus

Mellinidæ.

Thyreopus

Bembicidæ (vel Vespæ).

'
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Ceratoculus = { Nyssonidæ.
Cerceridæ.
=
Crab1·0

e. s. p.
Selv om Dahlbom ikke ganske ser bort fra Farvetegningen,
som selvfølgelig i denne Sammenhæng er mindre væsentlig, viser
hans Ornrsigt dog tydeligt, at han har opfattet det analoge i Bygskønt han aldeles ingen virkelig

ningen hos en Del af Formerne,

har af Fænomenet.
(18o7, p. 159):
Den samme Tanke har beskjæftiget Shuckard
that have
arrangement
natura!
of
in the multitude of modes

Forstaaelse

"If
been proposed I might be allowed to suggest the intercalation of
one, I should consider this genus Crabro a central group, whence,
from the diversity of its forms,

all the rest of tbe fosso1ial Hy-

menoptera would radiate".
Dot er naturligvis ikke Slægtskab,

som Crabronide-Formerne

vise overfor de øvrige Gravehvepse-Typer, men et Noget, som for
M ' L ay vjlde have været et slaaende Exempel paa Rigtigheden af
I Virkeligheden

hans Quinar - Systemer .
ningen,

som, efter min Opfattelse,

Udenfor Crabroniderne finde vi kun
træffeligt sammenstillede:

Larridæ,

nende Mangfoldighed i Bygningen.

er det en Lighed i Byg-

skyldes en .Analogi i Levevis.

enGruppe,

den af Ko h I for-

hvor vi kunne paavise en ligEn Sammenligning af disse to

Grupper er og vil, naar vi lære dem nøjere at lrjende, være overordentlig interessant og lærerig for os - for saa vidt vi have en
Trang til at trænge dybere ind i Grunden til Insektformernes OrLarriderne omfatte endnu forskjelligere Former end
ganisation.
Crabroniderne; vi kunne næppe engang rigtig fastholde 'fypen her,
at den ikke lader sig bestemt afgrænse . Dette
sidste faar nu staa hen, men ialfald viser den os en mærkværdig
varieret Type, der vel er temmelig spredt, men paa den anden Side
og Ko h 1 siger,

frembyder en forbausende forskjellig Levevis og Redebygning, lige
fra de laveste til de højeste Pormer, vi kjende hos enligtlevende ,
Paa den anden Side have vi i Craredebyggende Hymenopterer.
broniderne

en skarpt

afgrænset,

stærkt

samlet Gruppe af nær-

.
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hvor den vide Deling i Slægter egentlig er i
høj Grad overdreven, og desuagtet en betydelig Variation i Bygningen. Forklaringen hertil har jeg søgt i Forholdet til Byttet,
beslægtede Former,

i anden Række ogsaa til Redebygningen. · Som vi siden skulle se,
er Byttet meget forskjelligt - Typen har spredt sig - Fluer,
lllyg, Sommerfuglelarver, Psocus og Bladlus! Og som jeg ligeledes
findes en ikke ubetydelig Afvexling i Redevi have her saavel Sand- og Jord- som Træ- og

nærmere skal omtale,
bygningen:

Stængelbyggere.

0 v e r s i g t o v e r Cr a b r o n i d er n e s S y s t e m a t i k.
Issen bred, lige bagtil.
1. Bi øj n e n e sti I I ede i e u Tre kant.
(Kroppen sort, i Reglen med gule Tegninger.)
a. M e sot h o r a x - Sid er strib ed e e 11er rynk e d e. Thorax
stærkt haaret.

(llfegacrabrones.)

and i b I er uden I ude r tand
1. 111
J 2 Tænder i Spidsen) .
med stærk

2. l\landibler
(~ 3,

J

Indertand

Clytochrysus Mor.
(Solenius autt.)

2 Tænder i Spidsen).

l

fint

*) Mesouoten
**)

(~ 3,

M e 8 0 n °te n
rynket1iun k t ore. t

Crabro.

stribet.

Mesonotum villosum Solenius Lep.
.
1\1.baud nllosum . . Ectemnius autt.

glatte,
b. Mosothorax-Sidor
eller stærkt punkterede .

glinsende

•

1. B a g k r o p p e n t æ t p u n k te r e t.
*) Clypeus i Spidsen bredt afskaaret.
**) Clypeus sammentrykt-forlænget . .
2. !3agkroppen

glat,

·) Bagkropsstilken

Ceratocolus.
'l'hyreus Lep.

ikke punkteret.
med 2 Side-

kj ø I e (Mand. ~ J 2 brede Tænder) 'l'!tyreopus.
**) B a g k r o p s s ti I k e n fo ri æ n g e t.
(Mand. ~ 3, J 2 Tænder) . . . . . Blepltarip1ts.
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***) B a g k r o p s s t i 1k e n k o r t.

1. Bagkrop
gu I tegn et.
uden Tænder) ..
2. Bagkrop

(11:Iand.
Hoploc:rabro Th.

sort.

*) Endesegmentet rendeformigt

Coelocrabro Th.

**) Endesegmentet fladt . . . .

Crossocerus Lep.

****) B ag k r o p s s ti 1k e n fo rl æ n g et,
trin d.
2. Bi øjnene
og kraftig.

Mesosternen fortil afrundet Rlwpalum .

i en Bue I i nj e.

(Kroppen sort- bronzefarvet, kort

Mand. uden Tænder .

a. l\Iandibler sædvanlige.

Jordboere.)

Øjnene haarede ..

Lindenius.

b. Mandibler med et Udsnit i Underranden.
Øjnene glatte

Entlwmagnathus.

Bygningsforhold. At gjennemgaa alle Bygningsforholdene vilde
føre for vidt,

men nogle faa, som staa i mere direkte Forhold til

Biologien, maa vi dog omtale.
Hovedets

Form

er meget karakteristisk for Gruppen;

er, set forfra firkantet, set fra Siden trekantet,

et sikkert Vidnes-

byrd om, at Mandiblernes Muskulatur er stærkt udviklet.
di b 1e rn e afvige deri fra alle andre Gravehvepses,

Man -

at ikke den

forreste Tand (Spidsen), men den anden Tand er størst.
Mandiblernes Form og Uddannelse,

det

Mundskjoldets Form.

og Bagkroppens Bygning ere meget forskjellige.

Selve
Benenes

Nogle af disse

Forhold kunne tydeligt henføres til Forskjelligheder i Biologien.
Hos de i Træ arbejdende Arter ere Hunnernes Mandibler forsynede
med 2

a

3 koniske Tænder,

Tændernes Antal retter

der ere korte,

tykke og stumpe;

sig efter Træets Beskaffenhed og Artens

Størrelse; hos Hannerne ere Mandiblerne 2-tandede.
gravende Arter

Hos de i Jord

ere Hunnens Mandibler i Spidsen sammentrykte

(flade), mejseldannede med afrundet Ende,
mindre) eller svagt indskaarne (Thyreopus);
smalle, uden Tænder.

Benene

med finere Torne eller nøgne,

enten enkelte (hos alle
hos Hannerne ere de

ere hos Træbyggerne forsynede
Fortarserne

svagt cilierede;

hos

..,

9

Jordbyggeme ere Tibierne forsynede med talrige, stærke og lange
Torne, Fortarserne ere enten meget stærkt (i Le1jord: Thyreopus)
et er
eller næsten slet ikke (de øvrige) cilierede. Endesegment
hos Træbyggernes Hunner smalt med langstrakt Pygalfelt, der oftest
er rendeformigt udhulet og børsteklædt, hos Jordbyggernes Hunner
mere eller mindre hvælvet, uden eller med hvælvet (sjældent fladt)
Pygalfelt, aldrig rendeformigt eller stærkt beklædt med udstaaende
Børster. - Her er altsaa iøjnefaldende Forskjclligheder, hvorefter
vi paa Forhaand kunne slutte os til, om Arten bygger i Jord eller
Interessant er det her at fordybe sig i Detailler, men vi
kunne ikke gaa ind derpaa; jeg skal blot bemærke, at de enkelte
Arter vise smaa, karakteristiske Ejendommeligheder i Mandiblernes
Træ. -

Længde og Krumning, i Benenes Bygning osv., som staa i Sammenhæng med Biologien; andre, meget varierende, Forhold som ~lundshjoldets Form og Mandiblens Indertand synes at staa i et fjærnere
Forhold til Biologien.
De Bygningsforhold, som Byttets Art paavirker, er navnlig
Bagkropsformen; denne er snart kort og kraftig- kortstilket, snart
mere slank og langstilket. Hos Rlwpalum findes endog en Ledforbindelse af ejendommelig Art mellem 1. og 2. Bagkropsring og
en stærkt forlænget 1. Ring. Ligesom man om disse Varieringer
Bygning, saamaa sige, at Byttets Art ikke fordrer en bestemt
ledes vil man i adskillige andre Bygningsforhold finde, at de ere
underkastede visse .Ændringer, som gaa imod Biologiens Fordringer
og derved vildlede, f. Ex. efter Størrelsen. Med aftagende Størrelse
blive Vingerne smallere, mere langstrakte, Torn- og Ciliebesætningen
aftager, Farvetegningen og Skulpturen forsvinde osv. - Der findes
en Del sekundære Kjønskarakterer, som have vakt Forundring i
tidligere Tider; det er navnlig Redskaber bos Hannerne, i Parringens Tjeneste, altsaa "biologiske Karakterer" af lavere Rang,
paa Benene og i Antennerne. Darwin har i "Jlenneskets Oprindelse" nærmere omtalt Thyreopus-J's mærkelige Plader paa ]!'orbenene. Disse Organer gjenfindes ens hos forskjellige Arter (og
Slægter) i denne Gruppe, medens de mangle hos ganske nær

10
beslægtede, saa at man ikke skulde tro, at det var et Nedarvningsspørgsmaal,

men Analogier.

Hvorfor springe de nogle Arter over,

og hrnrfor gjenfinder man dem ikke hos andre Gravehvepse?

Alt

i alt giver denne Gruppe Stof til højst interessante Studier, saavel
Retning af det biologiskes Indflydelse paa Bygningen,

som Ned-

arvning, Analogier og Correlationer i denne.

Biologi, Crabronide - Hunnerne

færdes i Solskin mest paa

Blomsterne, navnlig af Skjærmplanter, og paa Bladene af Buske og
mindre Træer, tildels for at gaa paa Jagt efter Bytte.
Hannerne sig ogsaa for at parres.

Iønigt

Her indfinde

træffer man Hunnerne

paa gammelt Træ, hvor en Del af dem have deres Reder; de jordbyggende ser man mindst til, de smutte ubemærkede ud og ind af
deres Gange;

man ser dem næsten aldrig sidde paa Jorden,

end-

sige spadsere om her.

Opholdet paa Bladene af Buske have de

tilfælles med Mellinus,

der mest af alle Gravehvepse minder om

dem i Kropformen og den gulplettede Tegning.

Byttet

bestaar i

Reglen af Dipterer, rigtignok af de forskjelligste Familjer; -

dog

holder en bestemt Art sig sædvanlig til en enkelt Familje -

som

Syrpbider, Empider, 1\1.usciderog Tipulider.

Et Par større Former

tage, mærkeligt nok, noget saa afvigende herfra som Larver af Smaasommerfugle, ja Oeratocolus endog Irnagines af Halvmøl ( Crambus) !
Nogle af de smaa Arter have fundet Tipuliderne for store eller
for besværlige at fange og tage i Stedet for Bladlus; hos en Art
fandt jeg

endog Psocus (bos Rhopalum

sammen forholdsvis blødbudede Insekter
Hvepsene,
andre.

clavipes).

Det er alt-

og ufarlige -

Græshopperne og Edderkopperne

Billerne,

have de overladt til

Det er endvidere forholdsvis smaa Insekter,

der kun give

liden Næring, ·og de samle derfor et større Antal af dem i hver Celle.
Byttet bæres altid bort i Flugten (Ceratocolus undtagen) med liandiblerne og støttet af Forbenene.

Jeg formoder, at den stærkt ud-

viklede Sølv- (Guld-) glands paa Mundskjoldet i,taar i Forhold til
Indfangsten af Byttet.

Hvad Redebygningen

angaar, da er denne

en Del forskjellig, men bæver sig aldrig til noget højere Standpunkt;

11

der hersker i den en vis jævn Simpolhed, som ikke fordrer store
men den er ret praktisk indrettet, efter Forholdene. De
arbejde baade i Træ og i Jord, nogle større Former (,1 friega-

Evner,

crabrones") i gammelt Ved, smaa Arter i Stængler (Coelocrabro og
Rlwpalum), nogle i Lerjord (Thyreopus, Lindenius), andre Sand
Kun
( Ceratocolus, Entomognatlzus, Crossocerus, Hoplocrabro ).
Blepltaripus synes at bygge afvigende, enten i Hulrum eller i
Lervægge.
har kraftige, flertandede Mandibler,
Udviklingen. Larven
hvormed den kan søndergnave Byttet, men iøvrigt er der ikke
meget at sige om den. Kroppen er kort og bred, uden Hals, med
fremstaaende, afrundede Ringe og fremtrædende Sidefolder. Den er

,'

beholder Larvens
i Reglen lys-gullig, aldrig rent hvid. Puppen
paa Siderne af
Sideflige
kraftige
tilspidsede,
altid
har
Den
Farve.
Bagkropsvingerne i et .Antal af 3 eller 4 (paa 3., 4. og 5. Ring
hos ~, 3., 4., 5. og 6. hos 3'), og desuden er Bagranden af de
fleste Ryg- og Bugskinnor (paa 2.-5. hos ~. paa 2.-6. hos 6')
forsynet med en tæt Række af smaa Torne. Disse sidste tjene til
at trække Larvehuden af under Forpupningen, der er tilendebragt
i et Øjeblik, idet de tjene som aktive Redskaber, naar Bagkroppen
trækkes ind og ud. Paa Ryggen af Thorax findes to smaa Længdekøle og paa Benene tornformige Flige; disse sidste ero de eneste
som blive hos Imago i Form af Tornbevæbning.
Bagkroppen ender hos begge Kjøn med en, paa Midten indkneben
spids Tap. - Naar Øjnene udfarves, se vi der det ejendommelige
af disse Organer,

Forhold, at der først udfarves en oval Plet i Øjets øverste Del den, som svarer til det sædvanlige Insektøje og har smaa Facetter;
først senere udfarves Resten med de store Facetter, der formodentligt
(ligesom hos mange Fluer) er accessorisk. Kokon' en ligger i
Reglen frit i Cellen, kun hæftet til denne ved Traade, eller mellem
Foderrester og Smuld. Den er kølleformig, kun dannet af et
og har ofte i Spidsen en Ventil,
som er dannet af nogle store, aabne Masker i Kokon'ens ydre
,,enkelt",

i Reglen tyndt Lag,
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indenfor er der lukket med en plan Hinde af den

Beklædning;

I dette

indre Beklædning, saa at der bliver et kegleformigt Rum.

Forhold afviger den fra Cerceris's Kokon, som den iøvrigt ligner
aldeles i Stof, Farve og Form.

Halsen er ikke spundet sammen
Den nederste Del

forneden, men spundet fast til Ji'oderresterne.
udfyldes af en sort Klump,
først udskiller efter

som Larven

nemlig Exkrementerne,

Indspindingen, i flydende Tilstand.

Efter Biologien kunne vi dele Gruppen i 6 Afdelinger:
I.

pharipus.

Megacrabrones.

Il.

De store Jordcrabroner.

IV. Crossocerus Lep.

V. Rlwpalurn.

III . Ble-

VI. Lindenius,

Entomognatltus .

I. Afdeling.

( .Megacrabrones.)
Denne første Afdeling omfatter de store Crabroner, der bygge
Træ;

Thorax er her stærkt haaret og Mesothorax - Siderne ere

stribede eller rynkede.

Hos Hunnerne ere Bagkroppens sidste Ringe

besatte med stive Børster til at feje Smuldet ud af Gangene med:
Ji'ortarserne ere kun svagt cilierede,

men Mellem- og Bagtibierne

forsynede med mange, dog forholdsvis svage Torne. Tibiernes nedre,
ydre Rand staar stærkt frem og er takket.
formigt uddybet,
bagudrettede,

Pygalfeltet er rende -

langt og smalt og paa Randene omgivet af stive,

tætstaaende, gule Børster.

Alle disse Forhold vise os

den typiske Træborer.
Herhen børe de største Crabronider,

hvoriblandt de 3 Arter:

Clytochrysus cephalotes, Orabro 4-cinctus og Solenius vagus navnlig
udmærke sig ved deres Størrelse, korte, kraftige Bygning og elegante
Hovedform. Selve Skulpturen er her saa fin og konstant -

enhver

Legemsdel viser os Skønheder og interessante Emner for et indtrængende Studium af Plastiken,

af Forholdet

mellem Muskulatur

og Skelet, af Farvetegningens Variation, af Skulpturen i Forhold til
Individets eller Artens Størrelse, af Skulpturens Sammenblanding ved
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Krydsninger osv. Udstykningen i Slægter er meget smaalig; de
ere nærmest kun at betragte som Artsgrupper .
Arterne flyve i Juni - September og have om ikke altid, saa
dog ofte 2 Generationer, der følge hurtigt efter hinanden . Hunnerne
træffer man paa gammelt Ved osv., hvor de have deres Bolig. Her
opsøge Hannerne dem ikke , men de træffes i Solskinsvejr paa
Blomster og Blade. Hannernes Opholdssted i daarligt Vejr og om
Natten er i Huller i Træ, hvad jeg slutter af følgende Iagttagelse.
Paa en gammel Pæl var der et Hul, som var efterladt af et udfaldet, rustent Søm, og det egnede sig derfor ikke til
Rede i; i dette traf jeg i længere Tid, hver Gang jeg
efter, en Han af de Arter, der høre til denne Gruppe,
endog en for Danmark ny Art. I det hele taget ser man
vis lidet til disse Hvepse; de klækkes i Reglen lettere
kætses.

at bygge
saa det
en Gang
forholdsend de

I Rede bygningen
ere de ikke store Mestre; den er egent lig meget simpel og ens hos dem alle. Hunnen gnaver en cylindrisk
Gang, ofte af betydelig Længde, i det raadne Ved af gamle Træer
(sjældent i Hylotrupes o. a. Gange i Plankeværker osv.) og uddyber
den inderste Ende til en "Celle". N aar denne er forsynet med
Foder, lukkes der for den med Spaaner, og Gangen fyldes til med
samme Materiale til henimod Udgangen. Undertiden anlægges 2
"Celler" i Gangens Ende, hvoraf den indre da er større (for en
Hun), den ydre mindre (for en Han), kun adskilte ved et lille
Mellemrum med Spaaner . Naar Forholdene tillade det, d. v. s. naar
Vedet er mørt og Stammen tyk, anlægges flere Gange, udgaaende
fra Hovedgangen , og hver af disse Sidegauge endP,r rla med 1,
sj. 2 "Celler". Kun en, mindre Art er ble ven Stængelbygger.
Byttet
bestaar af større Fluer, enten Syrphider, Muscider
eller Empider; en mindre Art nøjes med en mindre Muscide
(Laitxania).

L arvens

største Bredde ligger bagtil, ligesom svarende til
Bagkroppen, medens de forreste Ringe , der svare til Brystet, ere
smallere. Mandiblerne ere meget stærke, i Spidsen brunsorte, med
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3 stærke,

noget stumpe Tænder, der sete forfra danne en ret

Vinkel med deres 3 Spidser.
yderste længst, Underlæben 4,

Kæberne bære hver to Tappe, den
hvoraf de to midterste ere længst.

Langs Kroppens Sider staa Ringene ud ligesom en Række Vorter,
og da det samme er Tilfældet langs Ryggens Sider, ser det ud,
som om Larven var forsynet med 4 Rækker Vorter.
er lille og afrundet.

.Analringen

Antennestifterne mangle, deres Plads angives

af to brunlige Ringe.

Ovenover disse ses ofte to smalle gullige

(svagt kitiniserede) Linjer paa skraa, ligesom hos Omalus. Om Vinteren ligger Larven sammenrullet i den øverste Del af Kokon'en,
idet For- og Bagenden ere bøjede ind, tæt til Bugen. Naar de
anbringes i den varme Stue, strække de sig atter ud, inden Forvandlingen.

Kok o n' en er meget udsat for at gjennemfugtes med

Vand om Vinteren i det vaade Ved og er indrettet derefter. Skønt
den er af et enkelt Lag og ganske tynd, kan man dog skelne
mellem

en

ydre Beklædning,

der

opsuger Vandet

(Kokon'en

bliver da ganske gjennemsigtig) og en indre, vandtæt, der er som

I Spidsen af Kokon'en se vi dem hver
for sig, thi her vige de fra hinanden og danne et kegleformigt
et blankt,

glat Overtræk.

Hulrum, der aabner sig i Kokon'ens Spids ved store aabne Masker
i den ydre Beklædning.
Beklædning,
porøs.

men er lysere og vistnok

Hos Solenius er Kokon'en afvigende.

1.
1.

Den aflukkende Hinde ligner den indre

hvoraf den danner en Del,

Clytochrysus Mor. (Solenius autt.; non Lep.)

Clytoclirysus chrysostomus Lep . ; lapidarius Pz.,

Dbm.;

xylurgus Shnck.
Fortarserne

ere cilierede,

alle Tibier tornede.

Den flyver

Juli.
Jeg har ikke selv fundet dens Rede og maa nøjes med at
referere .Andres Iagttagelser . S hu c kar d (1837, p. 143) var den
første, der iagttog den; han saa den gnave sine cylindriske Gange.
.i: ord I in ger
klækkede den af gamle Pile (Ratzbg. III, p. 35),

15
D re w en o. a. klækkede den af gamle Træstammer fra 'koven.
Kun Per ris har nøjere studeret dens Redebygning (1840, p. 407

-12,

pl. XI, 2. fig. 1-5).

Han fandt dens Reder i nogle gamlo

Robinier, hvor den benyttede de af Clytus arcuatus' Larve gnavede
Gange. Naar han heraf slutter, at den kun bygger i de af andre
Insekter

frembragte Gangl',

tager han uden Tvivl fejl;

den har

at det var raadent Træ.

Redebyg-

taget disse Gange i den Tro,

ningen omtaler han paa følgendo Maade. Hunnen udrensede en
saa stor Del af de med Ved muld fyldte Gange, som den netop behø,ede, og delte Gangen clorefter af, ved Hjælp af Skillevægge af
Træsmuldet,

i Celler paa 12

a 15mm Længde.

(Fig. 1 viser en

som kun ender med en Celle og forøvrigt er fyldt til med
Smuld.) Hvepsen lagde da et .Æg i hver Celle og derefter 10-15
Gang,

uden bestemt Orden. Den tog det i Valget af
nøje; saaledes fandtes i en og samme Celle:
synderligt
Bytte ikke
Stomoxys-, Curtoneura-, Chrysogaster- og Antlzomyia-Arter, blandede
dræbte Dipterer,

mellem hverandre.

Da Reden var færdig,

lukkedes for Indgangen

iblandet med fint Grus, som den æltede med Mandiblerne. Den 11 mm lange Larve afbildes og beskrives omstændelig,
tilligemed dens l\lundclele. (De 4 Tappe paa Underlæben tydes
forkert som Kæbe- og Læbepalper.) Foderet var saa rigeligt, at
mod Le1jord,

Larven ofte ikke fortærede det hele;
urørte,
sekter.

Vinger og Ben lodes altid

ofte ogsaa Hovedet og Thorax , undertiden endog hele InEndelig beskri rns Kokon' en. - Perris gjør sluttelig Ind-

sigelse mod Reaumur s Meddelelse om en Iagttagelse af en Crabronide
(Mern. t. VI. mem. 8, p. 273), som Perris mener har været Solenius
vagus. Reaumur forudsatte nemlig, at Hvepsen selv gnavede sin
Rede (ikke anlagde den i Insekt-Larve-Gange),

og at den samlede

I begge Dele beholder Reaumur dog Ret. Lukningen af Reden med Jord er aldeles paafaldende, da det ellers
er Crabroniderne fuldkomment fremmed at benytte andet Materiale
,,levende" Fluer.

end Smuldet.

Hvis Iagttagelsen

er 1igtig,

maa denne Afvigelse,

der da har Interesse, skyldes den Omstændighed, at Hvepsen mod
Sædvane har bygget i Træ, der var for haardt til, at den kunde
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søndergnave det med sine stumpe Tænder. Den største Interesse
ved Perris' Iagttagelser ligger i denne mærkelige Afvigelse fra det
sædvanlige; iøvrigt tør vi slutte, at dens Levevis ikke afviger
væsentligt fra de øvrige Arters.
2. Clytochrysus argenteus Schenck (1857, p. 62). Om denne
overordentlig sjældne Art vides intet nærmere. Den afviger fra
Slægtens øvrige Arter ved, at Hunnen bar Sølv- istedetfor Guldmund, og ved enkelte andre Forhold. S c hen c k tog selv Arten tilbage (1861, p. 141), men Kohl (1880, p. 104) optager den igjen
og anser den for en god Art . Jeg har Grund til at antage, at
den ikke er dette, men snarere er en hybrid Form af Cl. ch1·ysostomus og Cl. cephalotes.

Den staar imellem disse i Henseende til
Artskaraktererne, nemlig Skulpturen, Metathorax's Bygning og Formen af Mundskjoldet, men synes at nærme sig snart til den
ene, snart til den anden Art. Da der endvidere kun kjendes
3 Hunner,
Schenck's, Kohl's og en her fra Landet, er dens Artsberettigelse vistnok tvivlsom.

Da Hunnerne fremkomme af be-

frugtede Æg, er der fra denne Side intet til Hinder for min
Antagelse. Sagen har stor Interesse for Spørgsmaalet om nye,
intermediære Arters Opstaaen ved Krydsning, der vel ogsaa turde
forekomme bos Insekterne. Direkte Krydsningsforsøg vilde netop
her være mulige, da man i Klækkehus kan faa begge Hoved-Arter
i Mæng·de udklækkede og fjærne den ene Arts Hanner og den anden
Arts Hunner.
3. Clytocltrysus cephalotes Schuck. (I Litteraturen sammenblandet med eller antaget for sexcinctus v. d. L.; se denne Art.)
= planifrons og cavifrons Thomson.
Fortarser meget svagt cilierede; Mellem- og Bagtibier tornede
1840, fig. 80. 1). Det er vor største og tillige hyp-

(Westwood

pigste Art, hvis Rede er almindelig i udgaaede Træer. Jeg har i
en Aarrække haft god Lejlighed til at studere dens Levevis og
omtaler den udførligt, idet den kan tjene som Type for Slægten .
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Sbuckard
man hidtil bar vidst om den, er kun lidt.
(1834) saa den bygge i gammelt Træ og bære Bytte ind. Han
mener, at Bagtibiernes Torne tjene den til at støde Smuldet ud af
Gangene. Si e bo 1d (1841, p. 10) fandt dens Reder, som "dybe
Det,

rørformigc Gange" i en raaden Hestekastanje;

den tog udelukkende

Syrpltus ribesii. W ii s t n e i (1886, p. 32) saa den bygge "im alten
Holze der Ha.user". Hos os er den af Drewsen og Løvendal ofte
klækket i stort Antal af forskjelligt Slags Tømmer fra Skoven,
Klække hus.
Hvepsen flyver i Juni - September og havde i hvert :B'ald i
den rnrme Sommer 1889 2 Generationer.

Den gnaver sin Gang i

raadent Ved, saavel i Skoven som i Haver osv., navnlig fandt jeg
den hyppig i raadne Blommetræer. Den træffes kun sjældent i
Hylotru1)0s-Gange, i Brædder.

Vedet maa være meget let at sønder-

dele, da Mandiblernes Tænder ere stumpe og Spaanerne ikke skæres
af, men snarere rives af. Sidst i Juli begynder Redebygningen
med, at Hunnen gnaver lodret ind i Vedet paa et Sted, hvor Barken
er faldet af. Med Mandiblerne g·naves smaa Stykker af, og den
faar snart dannet en Aabning, som skal føre ind til den fremtidige
Gang. Naar Hvepsen er kommet lidt ind, bøjer den af i en Bue,
der snart gaar nedad (hvilket er det sædvanlige), snart opad, eftersom Forholdene kræve det; den stræber nemlig efter at komrue
1malangs af Træet for at lette Arbejdet.

Alt medens den gnaver

løs, skubbes Smuldet bagud med Kindbakkernes Børstehaar og Forbenenes Cilier, og naar et Parti er gnavet af, skyder den det, baglænds gaaende , ud ad Aabningen.

Den efterlader saaledes intet

Smuld i Gangen og arbejder paa den for Gravehvepsene sædvanlige
Vis. At det ikke er med Bagtibiernes Torne, at den, saaledes som
Shuckard troede, støder Smuldet ud, behøver næppe at fremhæves.
Disse tjene til Bevægelsen i Gangen; men for at se, om den har
andre Indretninger

dertil , maa vi et Øjeblik betragte dens brede,

i det cylindriske Rør (i en bøjet Stilling) 11assende Bagkrop med
en Loupe.

Ligesom hos dens nære Slægtninge finde vi her en til
I hele den bageste
2
Meddel. fra den naturh. Foren. 1897.

Øjemedet fortræffeligt egnet Børstebesætning.
Vidensk.
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Del:

paa Randen af alle de bageste Bugskinner, paa Sidefladerno
af de bageste Rygskinner (naV11ligde 2 sidste), findes tætstillede,
stive, gule Børstebaar, der ,·ende bagud. Et mere egnet Apparat
til at feje Smuldet ucl af Gangen ·med, naar Hvepsen gaar baglænds,
kunde ikke ønskes.
Lad os engang stille os ben ved Træet for at se den ved
Af og til kommer Smuldet vældende ud ad Aabningen,
og vi se Bagkropsspidsen atter forsvinde ind i Gangen. Saaledes

Arbejdet .

bliver det ved i Timevis,

indtil Gangen har naaet en Længde af

100-150mm . Den udvider da den inderste Ende til en Celle ved
at gjøre den bredere end Gangen, og endelig viser Hvepsen sit
smukke Hoved i Aabningen . Nu ved vi, hvor vidt den er: don
første Celle er færdig; thi Gangen selv er for smal til, at den i
denne kan vende sig, og først naar Cellen er færdig, lykkes det.
Vi kunne nu vente snart at se don fljve ud efter Bytte, der er
ingen Tid at spilde, naar Vejret er godt. Den smutter lige ud og
forsvinder for Øjet. Kort efter kommer den tilbage med Byttet i
Munden, lydløst fly.ende, og gaar lige ind i siu Gang med stor
Hast . Havde vi ikke haft Øjet fæstet paa Aabningeu, vilde vi slet
ikke have bemærket deus Komme, saa hurtigt og lydløst gaar det
til , og Gangen maa hare været aaben, siden den kunde gaa ligo
Etb vert lille Træk i dens Optræden er af Interesse, som vi
skulle se. Har den bemærket vor Nærværelse, bærer den sig
ganske anderledes ad. Den gaar ikke lige ind i Gangen, men holder
ind.

sig svævende i Luften foran Aabningen med Vingerne fladt ud til
Siderne, ved sin Holdning, den svage Summen og den gule Tegning
meget lig· en Syi]Jhus. Tilsidst sætter den sig, gaar søgende omkring Hullet uden at gaa ind, som om den ikke kunde finde Indgangen den forstiller sig. Kommer den hen lige foran Indgangen, gaar den forbi, flyver saa til Siden og sætter sig snart hist,
snart her. Sagen er tydeligt nok den, at den frygter for at forraade sin Boligs Beliggenhed . Ved den mindste Bevægelse fra vor
Side flyver den op og sætter sig i Nærheden paa et Blad af en
Busk eller andetsteds, i Solskinnet. Den pudser sine Antenner og
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Ben og synes alene optaget deraf og at nyde Tilværelsen ganske
sorgfri. l\Ien i Virkeligheden sidder den og holder Øje med os;
fjærne vi os lidt,

vender den strax tilbage og smutter nu,

uden

Spor af Søgen eller Nølen, lige ind i sin Gang. Skynde vi os ben,
se vi den forsvinde i Gangens Dybde. Paa sin Side er den ogsaa
lidt efter viser den Hovedet i Indgangen for at spejde.
Dog, vi forudsatte, at den bragte et Bytte med hjem, og i saa Fald
viser clen sig ikke, men vi se kort efter en Masse Smuld bevæge
sig ud mod Aabningen og lukke for denne. Døren er nu lukket,

nysgjerrig;

Den gaar strax efter

og i Ro kan Hvepsen ordne Byttet i Cellen.

ucl paa Jagt igjen, og faa i'\1.inutter efter finde vi atter Indgangen
aaben : den er ude. Hele dens her beskrevne Optræden staar i
saa stærk Modsætning til den ugenerte, fortrolige lHaade, hvorpaa
Pempltreclon Zugubris færdes ved sit Arbejde paa den samme Træstamme.

Der er en bestemt ydre Aarsag, der er Grund til denne

Forskjel,

men hvori bestaar

De to Arter have forskjellige

den?

Fjender, ·deraf kommer det, og vi gjenfinde den samme Forskjel hos
mange af de øvrige Gravebvepse. Hos Pemphreclon snylter en
Ichneumonide med en lang Læggebraad,

hvormed den ka11 bore ind

til Cellerne og anbringe sine .Æg udefra; endvidere en Guldhveps,
som under dens Fraværelse trænger ind i Reden og lægger Æg i
Mod disse Fjender nytter det ikke at skjule sin Rede,

Forraadet.

de opsøge den kun ved Hjælp af Lugtesandsen.
Reden finde vi kun en "Snylter",
Hvepselarven, men Foderet,
til den graalige Flue,

en Finelarve,

denne skulde leve af.

en Tachinarie,

som æder ikke
Det er Larven

hvoraf der bestandig sidder

nogle Exemplarer paa Træets Stamme.
Farve, med sorte Pletter

Men i Clytochrysus-

Paa Grund af den graa

og Baand, kan man kun vanskeligt opdage

dern: de maa have en Grund til at være saa skjulte!

og de rnaa

bestemt sidde og vente paa noget der, saa udholdende de ere .
Ganske rigtig, de vente paa, at Gravehvepsen skal komme hjem
med Bytte,
Byttet,

i en Fart

ere de derhenne og anbringe et Æg paa

idet Gravehvepsen bærer det ind.

Det er altsaa Grunden

ti l, at Hvepsen vil smutte raskt og ubemærket ind, naar den kommer
2*
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Pemphi·edon derimod bærer Bladlus ind og har intet at befrygte; den sætter sig paa Stammen, og løbende om søger den sin
Indgang . Den omtalte Tachinarie er Hvlemyia hilaris Fa !!.; man
hjem.

vidste hidtil intet om dens Udvikling;
1i. 627) siger om den:

den mest paa Birkestammer.
til

S chine

r (Fauna austriaea

,,selten, nur an Baumstammen",

han fandt

Den staar altsaa i samme Forhold

denne Slags Hvepse som Miltogramma

conica til

Oxybelus

uniglumis.
Vi komme nu til at underøge Gangen lidt nærmere . Aabningen
er cirkelrund

som selve Gangen og af samme Vidde som denne,

6- smmi Tvermaal.

Dette er netop saa bredt,

at Hrnpsen kan

bevæge sig i en Retning i Gangen;

skulde den kunne vende sig i

den, vilde Arbejdet blive altfor stort.

I den smalle Gang maa den

holde Benene ind til Kroppen og vilde derfor med Vanskelighed
komme frem, hvis Tornbevæbningen ikke understøttede den. Umiddelbart fra Indgangen

krummer Gangen sig i en stor Bue gjennem

Vedet, indtil den naar Vedtrævlernes lodrette Retning, og den løber
derefter parallelt med disse, hvis da ikke Træet er meget raadent,
thi i saa Fald er det ligegyldigt for Arbejdets Skyld, hvorledes den
bugter sig.

Ved at betragte Væggene se vi Beviset herfor;

hvor Gangen gaar parallelt med Vedtrævlerne,

ere de glatte,

der,
hvor

den gaar paa skraa igJennem dem, ere de mere ujævne. I Forhold
til de plumpe Udhulingsredskaber

maa vi forundre

smukke lige Gange og de glatte Vægge .

a

Reglen 100

150mm,dens Bredde c. 6mm. I Bunden udvides den

til større Bredde, en Celle.
den første,

Undertiden anlægges en anden ovenfor

aldrig flere i Række.

Mellem de to Celler er et lille

Stykke af den oprindelige Gang tilbage,
pakket Smuld.
Gang,

benyttes

Sidegange,

tilstoppet

med sammen-

For ikke at spilde Tid med at gnave en hel ny
den tiloversblevne Del af Gangen til Korridor for

der løbe ud i alle Retninger

Højde i Hovedgangen,

og udmunde i forskjellig

idet hver ny Sidegang anlægges et Stykke

ovenfor (nærmere Udgangen) end den foregaaende .
der kun 3-4

os over de

Gangens Længde er i

Sidegange,

Sædvanlig er

men er den raadne Vedmasse tyk,

kan
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der godt blive det 4-

5 -dobbelte Antal.

Hver Gang Cellen er

færdig for Enden af Gangen, lukkes Cellen til, og der fyldes Smuld
paa lige til dens Udmunding i Hovedgangen.

Dette Smuld tages

fra en ny Gang, og der bliver derved stadig Fyld nok for Hvepsen.
uden at den behøver at afgnave Hovodgangens Vægge før tilsid t.
I stærkt raadent Ved ere Gangene saa uregelmæssige,
Vanskelighed ved at finde Plan i Arbejdet.

at man har

I et raadent Blomme-

'

V

Rede af Clytochrysus cephalotes med 13 Sidegange.

træ, hror .Forholdene tillod Hvepsen at udfolde hele sin Kunst, fandt
jeg en Rede,

som jeg nærmere

mellem to Aarringe,

bedst tillod Arbejdet saaledes dele Aarringeue,

kal beskrive.

Reden blov bygget

altsaa i en Cylinderflade -

fordi Veclmassen

og dette bevirkede, at jeg, ved at

kunde faa med et Blik hele Reden at se,

ilen lader sig gjengive i et Plan.

og at

Run 2 Gange laa i et andet

Plan, bagved, mellem de to næste Aarringe.

Der var ialt 13 ide-

gange, som hver endte med en Celle, kun den ene med 2. Længden
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af Sidegangene varierede mellem 35-7omm,

en enkelt var endog

120mm. Cellernes Stilling var meget forskjellig, nogle Yendte opad,
andre nedad;

nogle vandret, andre paa skraa.

Larven sig med HoYedet opad,

I dem alle stillede

saaledes kom ogsaa Puppen til at

staa, og Hvepsen forsøgte at gnave sig· ud samme Vej.
Den enkelte Celle er ægformet-cylindrisk

med afrundede Ender,

paa det bredeste c. smm. Huncellen er lidt bredere end Hancellen,
nemlig c. 22mm mod c. 15mm. Skillerummet

men meget længere,

mellem en Hun- og Hancellc er 5_3mm langt.
Naar hele Roden er færdig,
lukke for selve Indgangen,

forlader Hvepsen den uden at

men Gangene selv ere helt fyldte med

Smuld til henimod Aabningen.
Hver Hun gna,er

in egen Gang.

Naar Træet

kun tillader

korte Gange uden Forgreninger , maa den samme Hun anlægge flere
forskjellige Gange.
Byttet
Arter,

be taar af Syrpbider;

jeg bar fundet en hel Række

baade gulplettede og metalliske Arter, store og smaa Arter

af flere Slægter og af et saa forskjelligt Ydre,
kjendte til Dipterer,

at En,

Hyppigst forekommer Syrplms pyrastri og en Xylola sp.
i Forbauselse
unødvendigt;
Fluerne

over Artens
den gaar

anbringes

der ikke

næppe vilde falde paa at stille dem sammen.
systematiske

sikkert

efter

som sædvanlig

Indsigt
andre

Karakterer

dog flere hos ~ end

3.

end vi.

med Hovedet indefter i Cellen,

og de ligge alle med Ryggen mod Cellens Vægge.
dem saaledes ud fra Bugsiden.

At falde

forekommer mig

Larven æder

I hver Celle findes 10-12

Fluer,

Jeg har ikke set, h,or Ægget anbringes,

ruen det lægges sikkert paa en af de først indbragte Fluer.

.J..t

det skulde lægges frit paa Cellens Bund , betvivler jeg; det strider
alt for meget mod hele Gravehvepsenes "Tænkemaalle".

Resterne

af Byttet samle sig forneden i Cellen; vi finde i Reglen Hornd og
Thorax llele mellem de øvrige sønderdelte Rester.
Larven

er 10-13mm lang.

Flige paa Bagkroppen etc.

Kokon'

Puppen

bærer de sædvanlige

en er noget forskjellig i Form

hos de to Kjøn, hos Hunnen med kort Hals forneden, hvorved den

•

I
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uæsteu bliver ægformig.
5mm bred;

frit

Hos Hunnerne

er den c. 18mm lang og
c. 13mm lang og 4mm bred. Deu staar

bos Hannerne

i Cellen Rum,

i den øverste

2/3. fæstet til Loft og Vægge

Yed ganske fine 1'raade,

der udgaa fra hele dens 01'erflade og
Spidsen berører næsten Cellens Loft , medens
den nedre, smalle Del er fæstet til Foderresterne i Cellen Bund.

narnlig fra Spidsen.

4.

Clytochrvsus

Dbm. var.?

sexcinctus.

Af denne,

Y.

d. L., H. Sch. =

cepltalotes

vel adskilte,

store og smukke Art, der
egentlig tilhører sydligere Egne, fangede jog en Han 7/s 1888 i et
Hul i en gammel Træ pæl; dot første dan ke Exernplar.
Dens
Levevis stemmer sikkert overens mod den foregaaendes. Ko h 1
(1880,

Brnt ein

p. 212) bemærker:
19 /s"

.

Wiistuei

,,sie Mi.gt Sy1p/111:;pyrasti·i
(1886, p. 31) siger:

for die

,,nistet irn alten

Holze der Håuser".
2.
1.

Crabro

Fabr. (177 5).

Crabro quaclricinctus Fabr.

= :;triatus H. Scb.

inter-

ruplus Dbm.

Fortarserne cilierede, Mellem- og Bagtibierne tornede.
Vor eneste A.rt, om ganske slutter sig til Clytocl1rysus. Den
træffes ofte paa gammelt Træ, brnri den bygger. Den er klækket
i stort Antal af gammelt Yed i Juni Maaned. Puppen og Kokon'eu
bar jeg set; de stemme ganske overens med foregaaende lægts.
3.

Solenius Lep.

( E/'temnius Dbrn. et autt. recentt.)

Arterne

i denne Slægt ere mindre end i de foregaaende og
danne derl'ed Overgangen fra Træ- til Stængelbyggerne . Kokon'en
afriger en Del fra de foregaaende Slægters, idet den her er dannet
af tykke 1'raade, er langt more grov i Spindet, og endvidere ved,
at den spindes midt imellem Smuldet og fast til dette. Smuldet
udfylder nemlig hor hele Cellens Rt1m omkring Kokon'on. - Lep el o ti o r fordelte de her omhandlede Arter i to

lægter:

Solenius
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~

,

(med Arterne vagus og rubicola) og Ectemnius (med Arterne spinicollis, guttatus v. d. L. og dives), men det er ikke heldigt. Kun
2 danske Arter.
1.

Solenius spinicollis H. Sch. =

guttcitus Dbm. exp. (non
den flyver i Juni og Juli. Det
" er en lille
Art, om hvis Redebygning der intet er bekjendt. Rimeligvis bygger
den i tørre Stængler.
v. d. 1.) er sjælden;

2.

Solenius vagus L.

Skinneben tornede.

Fortarserne

meget svagt

cilierede.

En almindelig Art,

der er temmelig stor og
robust; den træffes hyppigt paa Skærmplanter og Stubbe og flyver
fra Juli til ind i Septemher. Jeg fandt ikke dens Rede.
Dufour

og Perris
(1840, p. 28) klækkede denne Art(?) af
tørre Rubusstængler, uden at dens Rede eller Udrikling blev fulgt.
Westwood
(1840, p.193; fig. 81, l) klækkede den af Reder i
raaddent Træ; i Cellerne fandtes "blue-bottle flies". Larven afbildes (fig. 81, 15-17) og beskrives. Goureau
med en Snylter i en raadden Egegren.

vil have fundet Larver

Hos os er den gjentagne Gange klækket af Larver, der vare
tagne i gamle Piles og Bøgetræers raadne Ved, samt i Bøgestød.
Den samler metalglinsende ::.Uuscider. Kokon'en er bred, med
stor Tud.
Den eneste Art, hYis Levevis er nærmere undersøgt, er en
sydligere Form, Solenius rubicola Dufour (1840, p. 25-28;
pl. 2,
fig. 33-36),
der staar S. vagits meget nær, men er mindre. Jeg
skal kort referere Iagttagelserne.
Den gnaver sin Gang i de tørre
Rubusgrene. I Bunden af hvor Celle lægger ilen et iEg· og ovenpaa ot Antal Dipterer, som udelukkende syntes at tilhøre Lauxania
ænea . Cellens Længde er 5"'; den lukkes med en mindst 1'" tyk
Skillevæg af iliarvsmuldet,

som danner Bunden i en ny Celle. I
denne lægges atter et Æg, Foder o. s. v. Vi have altsaa her Stængelbyggernes sædvanlig·e Fremgangsmaade i sin simpleste Form. I
hver Rede fandtes fra 1 til 7 Celler. Larven beskrives nærmere.
Kokon'en er 4'" lang og 2'" bred; den er rødlig, uigjennemsigtig
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eller svagt gjennemskinnende,

dannet af et bindeagtigt-tørt

Vær,
der bestaar af grove Traade, som forgrene sig og ana tomosere. I
Spidsen findes en lille tilspidset Vorte. Udenpaa er den helt dækket
af Rester af Dipterer og af Marvsmuld.

Dnfour omtaler den igjen

senere (1864,

p. 602). Gir au d (1866, p. 475) fandt dens Rede
hyppig i Rubusgrene og angiver som dens Snyltere: Cryptus quadriguttatus, IIemiteles mandibulator, Eur ,ljtoma rubicola og Dio111orus

Kollari.
II. Afdeling.

(Store

Jordcrabron

e r.)

Denne Afdeling omfatter de jordbyggende Slægter: Ceratocolus,
'l'ltyreus og Thyreopus, hvoraf kun de to hare Repræsentanter
hos os.
1.

1.

Ceratocolus Lep.

Ceratocolus subterraneus Fabr.

Hos Hunnen er Pygalfeltet

bredt og kort uden Randhaar.
tarserne ere fint cilierede; iøvrigt som bo llegacrabronerne.

For-

Denne vor eneste Art er meget sjælden her i Landet. Den
er fanget et Par Gange paa Sandmarker, f. Ex. i Odsherred i
copula 1/ 7 69.
Fabricius
Jordbygger.

kjendte,

som Narnet antyder,

Den graver en Gang i Sand.

den

Levevis som

;uo es ar

y har bedens Levevis (i et ungarsk Tidsskrift, paa dette Sprog).
Ifølge hans Iagttagelse tager den Sommerfuglen Crambus craterellus
Scop. (rorellus Spin.). Ko h I (1880, p. 213) siger "nistet an einem

skrevet

sandigen Waldrande, schleppt fiir seine Lal'l'en den S c hm etter I in g von Sciaphila argentana S.V., Hb. herbei, Augn t, September".
Den nærstaaende Tliyreus clypeatus L . (vexillatus Dbm.) er
ikke truffet hos os.

Don lever vist paa samme Maade, men dens
Bytte er entlnu ukjendt . ..illorede Dab I bom (1844) næ,"nede blandt
Jordbyggerne "suuteriwieus, alatus et (uti videtur etiam) vexillatu ".
~aar Scbenck

(1857, p. 51) siger: ,, Crabro ve;x:illatus erzogWiss-
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mann aus Lan'en, welche tief im Inuern einer diirren Birke teckten
und daselbst mit klcinen Dipteren (besonders aus der Gattnng Tachydroma) verproviantirt waren", saa refererer denne Iagttagelse sig
sikkert

til en helt anden Crabrouide.
(Schencks biologiske Bemærkninger ere overalt ukritiske Referater; ofte citerer han samme

Art med to forskjollige Navne.)

2.

ThyreopusLep.

Hos Hunnerne af disse kraftigt byggede Arter ere :.Uandiblerne
brede, flade, i Spidsen næsten totandede, rigtig egnede til at udgrave den faste Le1jord. Pygalfeltet er kort og bredt, uden Randhaar;

Fortar erne stærkt cilierede og alle Tibierne forsyuede med
meget stærke og lange 'forne. De grave Gange i fast Jord, ofte i
lerede Havegange. Hannen har aparte Udvidelser paa Forbenene i
Form af , kjolde, til Brug ved Parriugen. (De G e er II, 2, p. 818:
Westwood
1840, fig. 81, 12-13. Byttet er Dipteror (lliuscidæ).

l.

T!tyreopus peltarius Schreber = patellatus ,. d. L. Det er
slauk Art, med stærkt cilierede Fortarser. Don flyver
fra Midten af Juni til ind i A.ugu t og træffes almindeligt paa
en forholdsvi

Skjænnplautor

og paa Bladene af Buske.
S c hu c kar d (1834) saa den bære Dipterer ind og grare
Gange i Sandegne. Go ure au (1839, p. 545) iagttog en (maaske

denne) Art, bærende Dipterer under Bugen, mellem Benene. Den
medens den gjorde Gangens Aabning fri, tog
derpaa Fluen op igjen og gik ind i Gangen med den. Byttet synte
lagde dem fra sig,

udelukkende at være Ant!terix ibis (Macq.) J. Schenck
(1857,
p. 50) har et Referat, hvorefter den tager bløde Dipterer, f. Ex.
'l'lterei'a analis, Antlwmyia hnpuncta, A1·icia lucorwn. ICoh l (1880.
p. 213)
ind,

11

saa

den "gjentagne

Gange bære Pollenia rudi11 F.

J~

/a"·

Selv har jeg ofte haft Lejlighed til at se denne Art red dens
Rede og har opgra,et flere af di se. Gangen var anlagt i noget
andede Havegange

og føres lodret ned.

Den forlader snart den
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lodrette Retning og krommer sig i nregelmæssig·e Bugtninger ud
til den ene Side, saa at den tilsidst løber næsten vandret. I en
Rede, hvori jeg tog Hunnen arbejdende (2/s 89), var hele Gangens
Længde kun 6 Tommer,

og den endte 4 Tommer under Jordens
Gangen synes at ende "blindt" , uden at der her anlægges nogen Celle, idetmindste har jeg aldrig kunnet finde nogen
saadan for Enden af Gangen . Derimod findes i nogen Afstand fra
Overflade.

Hovedgangen Celler nede i Jorden. Til hver Celle fører en kort
Sidegang, der udgaar fra det Sted, hvor Hovedgangen har den
største Krumning. I den omtalte
Rede fandtes 3 Celler, der udgik
fra Hovedgangen
i forskjellig

Jordans Qyerflurlc

Højde.

Cellerne -vare fyldte med
smaa Fluer i et .Antal af 9-11

-16

Stykker.

De tilhørte forskjellige Slægter: i den ene Celle
laa bl. a. 2 JJ,fusca corvina 6 ~ ,

Thyreopus peltcwius-Gang
med 3 Celler.

1 Clwysomyia sp., 6 Antlwmyia
sp.; i den anden: Antlzomyia sp. og Homolomyia sp.; i den tredje:
lllusca, C!wysomyia sp. og Tachina sp. Taschenborg (1877, p. 288)
fangede en Hun,

som bar en Hæmotopota pliwialis. Arten synes
saaledes at tage meget forskjellige, mindre Muscider. I en af Cellerne fandt jeg· en Fluelarve, som var ifærd med at æde Forraaclet.
Jeg tog den ud, fodrede den med dræbte Stuefluer og bragte den
til at forpuppe sig, men den er endnu ikke udklækket . Den tilhører rimeligvis en Art Jlletopia (Tachinarie), som jeg har set færdes
i Nærheden af denne .Arts Reder paa en karakteristisk lllaacle. Den
holder sig svævende over Indgangen til Reden, idet den drejer sig
i Luften ligesom for at se den fra alle Sider, sætter sig da paa
Randen og gaar et Stykke ind i Gang·en. Lidt efter kommer den
op igjen og opsøger en ny Rede. Den trænger ikke langt ned i
Gangen,

mon lægger rimeligvis et Æg i Nærheden af Udgangen,
og Larven kryber da videre ned i Hvepsens Celler.
Cellerne ere ægformige og simpelt byggede, uden glattede
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Vægge.

Hvepsen fylder Sidegangene til med Jord, tilsidst ogsaa
Hovedgangen. Jeg saa ofte Hvepsen komme hjem med Bytte, den
bar sig ikke saaledes ad, som Goureau fortæller om sin Art:
den smuttede rask ned i den aabne Gang, ganske som andre Arter
med lignende Levevis. Undertiden bygger den ogsaa i fastere Jord;
i Reglen var det her vistnok Gange af andre Gravehvepse (navnlig
af Cerceris rybyensis),

som den tog i Besiddelse · og gravede ned
til større Dybde, altid i store uregelmæssige Bugtninger.
2.

Thyreopus cribrarius L. (Guepe iclrneumon J. Do Geer
Pl. 28, fig. 1-5.)
Det er en meget stor og kraftig
bygget Art, næstim af Størrelse med Clytoclwysus cephalotes.
Fortarserne ere cilierede . Den er almindelig paa Skjærmplanter
II, 2. p. 810.

og bygger i Sand, i Juni-August . Saa ofte jeg saa
grave Rede, fangede jeg den, fordi jeg gjerne vilde
.Arts Levevis, men det var bestandig foregaaende .Art,
Dens Levevis er næppe forskjellig fra hins, men noget

en Thyreopus
kjende denne
jeg traf paa.

sikkert. ,ides
da man ikke kan stole paa Bestemmelserne i følgende to
Iagttagelser.
Lepeletier
meddeler (se Westwood 1840, p.193),
at den tager Larven af en lille Pyralige (Hal vmøl), som lever paa
Eg· (,, Tortrix chlorana"). Rimeligvis er det en Forvexling med en
Blepharipus. Sh nckard (1834) saa den tage Dipterer. Han iagt tog en Hun, der byggede Rede. Dens Bagtibier, samt Spidsen af de
ikke,

øvrige Tibier, vare bedækkede med et Lag Leijord, som han mener
den brugte til at lukke for Reden med. Men det vilde være en
uheldig Maade, synes mig, at transportern Jorden paa; og hvorfor
hente Jord andetstedsfra?
Hvepsen er rimeligvis nylig kommen
frem af Jorden efter sin Fonandling og har maattet arbejde sig· O}J
gjennem den med Lerjord fyldte Gang, hvorved Tornbesætningen
har været den til god N ytto, og en Del af Jorden er blev en hængende paa do mest udsatte Steder af Benene . Det var paa denne
ene Iagttagelse,
mod Tibierncs
for sig.

at Shuckard støttede
Tornbesætning,

sin Theo ri om Hensigten
der iøvrigt ingen Rimelighed har
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Som et Kuriosum kan her nævnes Ro 1and er s Afhandling
om "Apis nigra" (i Acta scient. acad. Suec. Anno 1751. p. 56-57,
tab. 3, fig. 1-3).
Det er Hannen af denne Art. Rolaoder fortæller, at den brug·er Udvidelserne paa Forbenene til at samle
Blomsterstøv med, og at dette er dens Næriug. Den samler det i
'kjoldets Hulhed og sigter det fineste fra. De lyse Pletter antager
han nemlig for Huller og paastaar bestemt at ba, e set Støvet gaa
0

igjennem disse "Huller" og falde paa Blomsterne som en fin Regn.
Han udtaler den Formodning, at Hensigten dermed er at lette Bestøvningen af Støvvejen. Do Geer (I. c.) Yisto allerede, at det ikke
er Huller,

men hvide Pletter,

der giver Skjoldet Udseende af et
Rolanders Theori mistede dermed sit Grundlag. De Geer
mener, gauske rigtigt, at de hjælpe Hauneu til at fastholde Hunnen
Sold.

under Parringsakten, ligesom Skaalene bos Vandkalvene. - Senere
har Da r w i u uærmere omtalt denne Dannelse i "llleuneskets Oprindelse".
ill. Afdeling.

Slanke Former med forlænget Bagkropsstilk.
SommerfuglelarYer.

Kun 1 Slægt:

Blepltaripus,

De synes at tage
med 2 danske

Arter.
1.

BlepharipusLep.

Hos Hunneu er Pygalfeltet i Spidsen hult og temmelig smalt;
Fortarserne ere cilierede, Tibierne ere tornede, navnlig er Mellemtibicrnes Spids forssnet med lange, stærke Torne. Denne Slægt
udmærker sig mest ved den lange Bagkropsstilk, men staar iøvrigt
Ile gultegnede Crossocerus-Arter nær. Ialfald om den ene Art er
det sikkert, at den samler Sommerfuglelarver, hvori vi maa søge
Grunden til den slanke Bagkropsform. Efter Benenes og Pygalfeltets Bygning skulde man antage, at Arterne byggede i Træ, og
de stærke l\landibler, der ere bule og forsynede med 3 spidse
Tænder, tyde paa, at Gangene udgnaves i fast Materiale. Om deres
Lernvis vides kun lidt med Sikkerhed.
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Vore 2 A.rter staa hinanden meget nær; de ern begge indbefattede i "Crabi·o dimirliatus F'abr. Dbm. ", om hos E'orfatterne
snart betegner den ene, snart den anden af Arterne.
1.

Blepharipus serripcs Pz.

Tibierne med en meget stærk

Tornbesætning.
Den eneste,

der bar iagttaget

dens Levevis,

er W ii s t n e i

(1886, p. 34): ,,im Juli zablreich gefongen.
den Lebmritzen

der Landhiiuser

Die Tiere nisten in
mancbmal so zahlreich in einem

Hause, dass man die Weibchen scbaarenweise zu gleicber Zeit ihre
ahrung, kleine grtine Riiupchen, eintragen siebt. Die lrilnnchen
treiben sich vornebmlich auf Gebiiscb uruber".
4

2.

Blep!taripus signatus Pz.

Tibierne

forsynede

med fine

Torne .
Om Artens Levevis foreligger der kun et Par, som dot synes,
samstemmende Iagttagelser.
S c ben c k (1857, p. 50) meddeler:
"Crabro ( Blepltaripus) dimidiatus zog Oberforster Wissmann in
:Miicben aus Larven, welcbe sich in einem durcbl0cherten Baumpilz

( Polyporus sulpltureus) an einer alten Eicbe in liinglicben, brauneu,
pergamentiihulicben Cocons eingesponnen hatten".
Jeg antager da,
at det gjælder denne Art. D re w sen bar haft Arten i Antal,
sikkert klækket af gammelt Træ fra Skoven. W ii s t n e i fangede

,,2

~

iru Siiderholze an aufgeklaftertem Eicbenholze 21. 8. 83".

IV. Afdeling.

Det er mindre Arter,
Tipulider),

der tage smaa Dipterer

sjældent Apbider.

Rederne

(lruscider

og

anlægges

snart i gammelt
I første Tilfælde ligge Cellerne
i en Række, i sidste Tilfælde kun en Celle i hver Gang. Gangene
synes ikke at være forgrenede.
Denne Afdeling omfatter kun
lægten
1. CrossocerusLep.
Træ og Stængler, snart i Jorden.

Denne artrige Slægt er af Thoms o n delt i 3 Underslægter:
Hoplocrabro, Orossocerus og Coelocrabro. Værdien af denne Deling
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synes mig tvivlsom,

thi den er grundet paa Formen af Endesegmentet (som hos Crossocenis Th. er fladt, bos Coelocrabro Th.
er rendeformigt),
men dettes Uddannelse staar, som vi have set,
i Sammenhæng med Redebygningen og afgiver næppe gode Slægtskarakterer.
Jeg beholder dog denne Inddeling i :'liangol af nogen
bedre, og den fyldestgjør for saa vidt vore Krav, som den adskiller
de træ- og jordbyggende Arter.

1.

Subg. Hoplocmbro Th.

1. Crossocerus ( Hoplocrabro) quadrimaculatus l<'abr. Spin. =
Blepharipus pauperatus Lep.
Hos Hunnen

er Pygalfeltet

kort,

bredt og fladt;

Fortarserne
ere svagt cilierede, Tibierno stærkt tornede. Kroppen næsten uden
Behaaring.
J\Iandiblerne mejselform i go, afrundede i Spidsen, uden
Tænder.
Arten flyver i Juli og August, mest i Sandegne. Jeg saa den
flyve meget hurtigt, med en afbrudt, uregelmæssig Flugt, søgende,
om langs Sandvolde og krybe ind i Huller, men dens Rede søgte
jeg forgjæves. At den bor i Sandet, kan der ikke være '.rvivl om.

I Litteraturen
mener,

findes kun lidt om den.

at den lever parasitisk

(1856, p.139)

P e rr is (1840, p. 407)

hos andre Gravehvepse.

saa den tage Muscider.

Fabre

Schenck

(1857, p. 51)
fangede "6 in altem Holzwerke, ~ im Sande in Erdli:ichern". Hans
to Citater af andre (p. 50) gjengive de to nævnte Anskuelser om
dens Levevis: ,, Cr. 4-maculatits nimmt Zweifliigler, z. B. Anthomyia
scalaris", og lidt nedenfor: ,,Blepharipus pauperatus Lep. son
1rnrasitisch leben".

2.

Subg. Coelocrabro Th .

Herhen høre alle smaa Crabroner med rendeformigt Pygalfelt..
De Arter, hvis Levevis er kjendt, bygge Rede i Træ og Stængler,
og vi tør, efter Pygalfeltets Form, vente, at det ogsaa gjælder for
de øvrige Arters Vedkommende.

Hos en Del af Arterne ere Bag-
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skinnebenene stærkt kølledannede, et Porhold, Yi gjenfinde hos andre
Stængelbyggere,

nemlig Slægten Rhopalwn.

Yi kjende endnu kun 7 danske A.rter, et Antal,

som staar

langt under Nabolandenes, og sikkert Yilde kunue forøges betydeligt
ved in-ig Ind amling paa Plankeværker
1.

og andet gammelt Træ.

Crossocenis (Coelocrabro) vagabundus Pz. =

subpuncta-

tus Dbm.
Thoms o n stiller denne Art hen til Blepltaripus paa Grnnd af
Mandiblerne og Fanetegningen.

Hos Hunnen er Pygalfoltet langt,

smalt og spidst og omgivet af Børster langs Randene.

Bagkroppen

er børsteklædt paa samme l\faade som hos Clytocltr!)sits. Fortarserne
ere srngt

cilierede,

'l'ibierne

forsynede

Mandiblerne have en srag Indertand,
3-tandede,

hos Hannen 2-tandede.

med faa,

svage Torne.

bos Hunnen ere de i Spidsen
Den flyver i Juni, Juli og ind

i August.
I Litteraturen

11.209) siger:

findes intet om dens Levevis.

S c hen c k (1857,

,,ich ting an einem alten Pfosten das J".

s en har haft den i l\Iængde,

D re w-

ganske sikkert klækket af gammelt

Tømmer, i sit Klækkehns.
Ligesom

hele den beskrevne

Bygning

minder slaaende

om

Cl!Jlocltrysus, saaledes fandt jeg ogsaa Rede bygningen stærkt mindende om denne.

Netop i et gammelt Blommetræ, hvor Clytochry-

sus cephalotes boede i l\Iængde, fandt jeg (3/1087),

ved at bryde

Vedet itu, en lodret nedstigende Gang (Rede :Nr. 351), som var helt
tilfyldt med Vedsmuld, og mellem dette laa nogle Kokon'er med ens
Mellemrum.

De laa i en Række,

som hos Stængelbyggerne.

altsaa en lignende Redebygning

I det hele har der været 6 Celler, som

have været adskilte ved Smuld og ikke syntes at være bredere end
den oprindelig·e Gang. I de 4 Celler fandtes en Kokon med Larve i;

i de 2 andre var der døde Fluer, som alle vendte Hovedet nedefter.

Af Kokon'orne tilhørte de 2 Hunner, de 2 andre Hanner; der var
en betydelig Forskjel i Størrelsen: ~-Kokon: 12mm lang og 4,5mm
bred, J-Kokon:
klækkedes en

9-lomm

J (5/s 88).

lang og 3,5mm bred.

Af den ene Kokon
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Kokon'

en er saa ejendommelig, at den fortjener nærmere at
blive beskreven. Den var helt indspundet i Vedsmuld og Foderrester, kun den ganske svage Tud, med en Aabning i Spidsen,
ragede op deraf. Der er ingen Tværvæg indenfor Tuden, som
hos
Clytochrysus. Kokon'en er langstrakt- ægformig, med afrunded
e
Ender, uden Indsnøring forneden, med den største Bredde fortil;
den er temmelig tyk, stiv og fast, brun, indvendig noget glinsend
e
uden egentlig at være glat . Den er dannet af et Netværk
af
Masker af langt grovere Traade end hos Clytochrysus og med
en
tydelig og bestemt Textur. Traadene gaa fortrinsvis 1iaatværs,
med
omtrent ens store, runde Masker. I Spidsen og i Buuden
ere
Maskerne større . Indvendig er der over dette Netværk paaført
et
klart Fernislag, som lukker for Maskerne, kno ikke i Spidseu,
hvor
Tuden findes.
1, arven

(~) stemmer overens med Clytocltrysus. .Antennerne
Mandiblerne i Spidsen to- tandede, den yderste Tand
længst, og Inderranden med 2 smaa Tænder, fjærnede fra de andre.
Tapperne paa Underlæben og Kæberne som sædvanlig. Ogsaa
her
ses de to skraa, gullige Linjer 11aa Panden.
ere svage.

2. Crossocerits (Coelocmbro) capitosus Shuckard (1837) =
Crabro lævipes H. Sch. (1840) .
Hos Hunnen
er Pygalfeltet langt, smalt og spidst; Benene
ere simple, Fortarserne uden Cilier, Tibierne næsten uden Torne,
men i Stedet for beklædte med et tæt, fint Haarlaad; Mellemtibiernes
Spids rager noget frem og bærer en Krands af Torne og
stive
Børster . Bagtibierne ere stærkt kølleformige med faa, meget
fine
Torne. Bagkroppen er besat med Børstehaar, omtrent som
hos
Clytochrysus, paa Randen af 2.-5. Bugskinne og de sidste Rygskinners Sidedele. Mandiblerne ere 4-tandede, den 4. Tand
kun
lille og længere inde.
Hos Hannen
ere Bagtibierne ligeledes
kølleformige, med fine Torne, Mandiblerne 2-tandede, med lange,
spidse Tænder.
Arten flyver i Juni,

Juli og- August.

Vidensk. Meddel. fra den naturh . Foren.

1897.

Parringen
3

foregaar i
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Juni,

hvorefter Hunnen bygger Rede
Generation om A.aret.

Juli og .August;

kun en

Denne smukke lille Hveps minder ved sit paafaldende store
Hoved, sine kølleformige Bagtibier osv. paafaldende om Slægten
Rlwpalurn, med hvilken den stemmer saa meget overens i Levevis,
at man fristes til at betragte dem som nærmere beslægtede Formor.
Om deus Levevis findes intet i Litteraturen.
Arten er anset for mindre hyppig, om end udbredt, og det er
derfor paafaldenrle, at jeg af denne Art netop har fundet l\Iasser
af Reder, medens det ikke lykkedes mig at finde Reder af de andre
ganske anderledes

almindelige Arter.
Den synes ikke at besøge
meget og holder sig til Haverne, hvor jeg fandt dens
Reder i de tørre, oprette, 2aarige Himbærstængler, som Gartneren
har beskaaret i Spidsen om Vinteren, samt i udgaaede, brækkede
Grene af Hyldebuskene og lave Asketræer. I de paa Jorden ligBlomster

gende Stængler

og Grene bygger

denne Art aldrig.

Rederne i
Hylde- og Askegrenene ere i Reglen smaa og mangelfulde; i Himbærstænglerne udfolder den ganske anderledes sine Talenter og jeg
lægger derfor disse til Grund for min Beskrivelse.
Naar man Yed Vintertid flækker en beboet Hirnbærstængel, ser
man en Gang i Marvrøret, delt i et Antal Rum, som ved nøjere
Eftersyn vise sig at være adskilte ved en Strækning (,,Skillerum")
af sammenpresset Marvsmuld. I hvert af Rummene ligger en rødliggul, cylindrisk Kokon; foran Kokon'en er Rummet tomt, bagved den
er det fyldt med sort Smuld . Rummene eller "Cellerne" ere fuldkommen cylindriske, af samme Bredde som Gangen imellem dem.
Reden er saaledes meget simpelt bygget og kan tJene som Exempel
for en Stængelbygger.

For at lære Arbejdet at kjende,

kunne vi
Den vælger en Stængel med en Snitflade
i Spidsen og gnaver en Gang indefter gjeunem !I id te u af Marvmassen; den forstaar at holde den rette Linje og· gnaver meget
regelret, saa at Gangen forløber lige mecl glatte Vægge. Efterfølge Hvepsens Arbejde.

haanden som den graver videre, skubber den Smuldet af og til op
af Gangen, saa at det falder ud. Naar dette Arbejde er færdigt,
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har den dannet sig en lige, cylindrisk Gang, der næppe er bredere
selv (2,5mm) og naar til en Dybde af indtil 1 Alen,
i Region dog en Del kortere . Sol, om Marvmassen er meget tyk,
end Hvepsen

findes der aldrig mere end en Gang i hver Stængel;
forgrenet

eller bugtet

den er aldrig

som bos Pe111phredon imicolor,

bred som hos Rhopalwn.

Nu anlægger

aldrig ulige

den Cellerne indenfra og

gnaver

da saa meget Marv af "Væggen, at Cellens Brodde bliver
3mm. Ved Anlæget af alle efterfølgende Celler benytter den det

afgna,ede Smuld til at lukke for den foregaaende Celle med. Skillerummene blive alt aa de Strækninger af den oprindelige Gang, som
fyldes

med Marvsmnld

og adskille Cellerne fra hverandre.
Den
inderste Celle er oftest læng·ere end de øvrige, men der er iørrigt
ingen Regel for Længden af Cellerne eller Skillerummene . Cellerne
variere mellem 7 og 24mm (i Gjennemsnit 13mm) og Skillerummene
mellem 1 og 13mm (i Gjonncmsnit 6mm). I smalle Grene med kun
lidt Marv blive begge Dele kortere end ellers . Kun i Ilimbærgrenene findes Gange med indtil 17-18 Celler, i Hylde- og Askegrenene

1-2

er der oftest kun Plads

Celler.

til nogle faa,

undertiden

kun

I Gjennernsnit kan man sætte 5 Celler i hver Rede,

og deraf slutte vi da,

at hver Hun anlægger flere Reder.

er det kun af de store Reder, at vi kunne
nenes I<'ordeling.

Derfor

slutte noget om Kjøn-

Hannerne ere meget talrigt

repræsenterede; selv
Celler i en Rede er der kun en eller et Par Hunner,
Resten Hanner. Huncellerne ere næsten altid de inderste . Undertiden kan man finde Reder med mange Celler, der alle ere fyldte
af 15-16

med Forraad,
bare

Præg

itden at der bar været nogen Beboer;
af Hastværk

forraadet var sluppet

op.

og ere sikkert

disse Reder

byggede,

efter at Æg-

Ganske lignende Forhold

fandt ]'ab re

hos Osmia-.Arter.
I Begyndelsen

af Juli kan man se Moderdyret smutte ned i
Reden og saaledes paa en Gang faa dette og alle Udviklingstrin;
inderst Yoxne Larver, yder t yngre Larrer og Æg. Byttet er Myg,
som Hrep en lammer og trækker,

med HoYedet forrest, ned gjennem

Gangen; benimod en Snes Stykker i hver Celle ligger tæt sammenS*
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pakket.

Ægget

lægges ved Bunden,

og Larrnn

æder Myggene

opefter, saa at Resterne, det sorte Smuld, samler sig i den nederste
Del af Cellen.

Der findes to Slags Myg:

nogle med graalig

Thorax med 3 sorte Striber og andre med messingglinsende Thorax.
Sædvanlig findes kun den ene Slags i samme Rede.
Kjøn af flere forskjellige Arter af Slægterne:

Det er begge

Cltironomus og Cera-

topogon .
Naar Larven er fnldvoxen,

ligger den ovenover Smuldet og

spinder snart sin Kokon frit i den øvre Del af Cellen.
er forneden spundet fast til Smuldet .

Kokon'en

Den er gjennemskinnende

rødlig-gul,

lidt stiv, tynd og svagt glinsende. Kun ved gjennem faldende Lys og med Loupon kan man skelne dens enkelte Traade,
der ikke danne nogen bestemt Textur.
fæstet ved tahige
dommelig.

fine Traade.

Den er lidt smallere

bliver svagt bredere

opefter;

med et hvælvet Laag.
knap 3mm.

encl Cellen,

næsten

cylindrisk,

i Spidsen udvider den sig og ender

Dens Længde er 6mm, dens største Bredde

L a·r ven er sædvanlig .
omtrent lige store,

Til CellenR Vægge er den

I sin Form er den meget ejen -

Ma.ndiblerne ere 4-tandede, Tænderne

en større Ind bugtning

mellem 3. og 4. Tand .

Kæbernes ydre Tappe ere korte og tykke;

i øvrigt ere Mandiblerne

som sædvanlig.

Denne Art

er vanskelig at klække i Stue,

Larven ikke kan taale tør Luft.

da

Jeg har haft Larver liggende i

mere end 1 ½ Aar uden J!'orandring.

Naar de da bringes i fugtig

Luft, lykkes det undertiden at klække dem.
Puppen,

der er lysegul ligesom Larrnn, afviger i intet Forhold fra Clytocltrysus .
Jeg

iagttog

Eftertanke .
glas,

oftere hos denne Art en ejendommelig Ytring af
Mine Reder, som jeg altid klø.er, klækkes i Reagens -

for at Udviklingen kan følges.

Naar nu en Crossocerus var

udviklet og bed sin Kokon itu, gik den ud i Glasset, hvor den forgjæves søgte efter en Udgang.

Omsider vendte den tilbage til sin

Kokon, krøb ind i denne og forsøgte saa at gnave sig ud ad denne
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Vej. Lykkedes det ikke fremad, vendte den sig om og gnavede ud
gjennem Bunden; vaa den Maade rensede den alt ud af Reden og
ødelagde den. Undertiden fik Hvepsen dog Ret og- slap ud, naar
Stænglen

nemlig stak ud gjennem Bomuldsvroppen,

for lang til at ligge i Glasset.

fordi den var

Den samme Manørre brugte Psen

concol01·.
Skønt jeg

bar haft et meget stort Materiale,

Snylter fundet i denne Arts Reder.

har jeg ingen

Derimod findes ganske alminde-

ligt en l!'luelarve, som gjør langt større Skade, end de ægte Snyltere, idet eu enkelt Larve kan ødelægge samtlige Beboere af en
Rede . Larven tilhører en Tacbinarie af Slægten T1-yptocera; deu
flyver omkring i Slutningen af Juni og aflægger 1 a 2 Æg(?) ved
Indgangen til Hvepsens Reder. Den unge Lane kryber ned i Reden,
og idet den gaar fra Celle til Celle, æder den, i første Halvdel af
Juni Maaned, den ene Larve efter den anden, indtil den har naaet
Redens Bund.
pupper

Den vender da om, gaar samme Vej tilbage og for -

sig i den øverste,

aabne Del af Gangen.

Vintertiden Puppen overrintrende.
andre Tachinariers
i Bagkropsspidsen.
Hede.

Jeg

Denue er let at kjende fra alle

ved at have to korte, tykke, di rergerende "Horn"
Undertiden

gjenfandt

findes to Larver

Rhopalum tibiale, hvor de optræde
af Anthriscus

af den i samme

dem i Rederne af Hoplomerus lævipes og

forøvrigt bar jeg truffet
stængler

Her finde vi i

paa den samme iUaade, men

denne Puppe

silvestris

almindeligt

i tørre Plante-

o. a. urteagtige

Planter, hvor
Larven formodentlig lever af tilfældig indkrøbne Insekter, der overvintre bor.

3.

Crossocents (Coelocrabro) leucostomus L.

Hunnens Pygalfolt
Fortarserno
Torne.
hrnraf
skarpe .

or usædvanlig

meget svagt ciliercde,

Mandiblerne korte,

langt,

sma lt og t ilspidset;

Ti bierne forsynede med svage

brede og hule,

den midterste er lang og pids,

hos

~

med 3 Tænder,

de to andre stumpe,

Hos Hannen have Mandiblerne 2 spidse 'fæuder.

men
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Arten flyver i Juni-August,

og bar vistnok 2 Generationer.

fanges paa gammelt Træ og Plankeværker;

Den

sidder gjerne paa Bladene

af Ribsbuske.
Denne

store,

blanke Farve;

smukke .Art falder let i Øjnene ved sm sorte,

ogsaa ved Vingernes blaalige Glans minder den meget

om Pemphredon lugubris, hvis Lel'evis er den samme.
Flugt er meget forskjellig,

Men deres

leucostom1ts staar i Luften, ligesom en

Syrpbide, foran sin Bolig eller de Huller, hvor den søger den. Jeg
saa den bygge i Sirexgange i en Granstolpe, men fik ikke Lejlighed til at undersøge Reden nærmere,
Reaumurs

Rede med Fluer i (Memoires t. VI, pl. 27, fig.14)

hører maaske herhen.

Bouche

(1834, p. 178) beskriver udførligt

af "Pemphredon leucostoma",

Larven

men Beskrivelsen
Værdi.

Byttet

siger om den:

er boldt altfor

som sagtens

alminde lig til

omtaler han ikke.

have nogen

W es t w o od (1840,

,,burrowing into rotten wood";

.Ant!tomyia pluvialis Meig.

er denne .Art,
at

p. 193)

den bar et Expl. af

Den er hos os klækket i .Antal af en

gammel El; derfra bar jeg set Larver, Pupper og Kokon'er af den.
Den er ogsaa tagen med Ilytte,
skjellige Fluer:

becula Fall.

det ydre meget for-

i!.

I. E. I<'1et c her
don 1889,

to mindre,

en lille sort Doliclwpus-.Art og en Chrysopila nu-

p. 400)

gammelt Piletræ

(Tbe entom. monthly Mag. vol. XXV. Lonfandt i Marts 1885 i det raadne Ved af et

en Mængde Kokon'er

tæt sammen og klækkede i

Maj og Juni n. A. af dem 27 Expl. af Oross. leucostoma, 1 Tryplwn

signator og en lille Tachinide.
en Art af Doliclwpodidæ,
end Dolichopus atratus.

Nogle af Cellerne vare fyldte mod

der i Farveu

lignede,

ud, vare aabnede uregelmæssigt i Forenden.
Snylterne vare gaaede ud, undersøgtes;
tynd Tachinide -,,Pupp e"hud,
"at vi her have en Tachinide,
,ært".

-

men var mindre

De Kokon'er, hvoraf Cross. leitc. var gaaet
De to Kokon'er, hvoraf

i den ene fandtes eu meget

hvoraf Forf. mener at kunne slutte,
der er gaaet ud af den iudspundne

39
Crossocerus (Coelocrabro) ine1·mis Th. Levevis ubekjendt.

4.

Sjælden Art.

Crossocerus (Coelocrabro) ambiguus Dbm.

5.

Hos Hunnen

er Pygalfeltet

smalt og tilspidset,

bos leucostomus; men Fortarserne

omtrent som

ere stærkere cilierede.

Ti bierne

med mange Torne.
Denne lille Art er uden Tvivl klækket

af gammelt Træ af

Drewsen.

Crossoce1·us (Coelocrabro) aphidum Dbm. = Walkeri Shuck.

6.
Tvivlsomt

hvorvidt

=

alphidum

Lep. (1834),

dor blev fanget

bærende paa en Bladlus.
W ii s t 11e i (1886, p. 32) fangede den ved Elmshorn 1. 7. 72.

7.

Crossocerus (Coelocrabro) podagricus v. d. L.

Hos Hunnen er Pygalfeltet
cilierede,

tilspidset.

Skinneben med fine Torne.

Fortarserne

meget fint

Bagtibierne

meget tykke.

~

i Juli 1888 i

l\Iandiblerne 2-taudede (?).
Denne lille Art flyver i Juni.
Løven

da Is Klækkehus,

Jeg tog 2

hvor de Yare komne ud af Tømmer og

Gærdsel fra en Sko,· paa Lolland.

3.

Subg. Cros11ocerus(Lcp.) Th. s. str.

Denne Underslægt omfatter, saaledos som den er afgrænset af
Thomson,

alle smaa Crabroner, hvis Hunner ha,e et fladt Pygalfelt.

Der vides meget lidt om deres Levevis;
bygge i Jorden.

Mandiblerncs Bygning.
været meget usikker.

palmipes,

1.

jeg formoder, at de alle

Af Mangel paa Materiale kan jeg intet sige om
Arternes Bestemmelse og Omgræusning har

Palmaritts er noget større, derofter kommer

de øvrige ere alle smaa.

Crossocerus palmarius Schreber =

scutatus Fabr. Dbm.

Hunnens Pygalfelt er meget bredt, Fortarserne

s,·agt cilierede,

Tibierne med mange, stærke Torne.

•

/I
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Arten flyver sidst i Juni til ind i August; den synes at Yære
sjælden.
Dahl bom

regnede don (1844) blandt J ordbyggerne . Hos os
er den fanget i Antal paa Brombær (6' l!O
/a- 13/s; ~ 17/7- 30/1).

I

Crossocerus palmipes v. d. L.

2.

Hunnens Pyga lfelt er noget tilspidset,

Fortarserne

ere ciliered~

til ind i September;

har saaledes

og alle Tibier tornede.
Den flyver fra sidst
vistnok 2 Generationer

Juni

og· er ikke sjælden .

Hannerne fanges paa

Blade; iøvrigt vides intet om dens Levevis .

3.

Crossocerus varius Lep. =

Hunnens Pygalfelt
Torne.

spinipectus Dbm.

er bredt og fladt; Tibierne med mange fine

Den flyver i Juli-September.

Dahl bom (1844) regner "spinipectus" blandt dem, der bygge
Jorden .

Crossocerus anxius W esm.

4.

transversalis Dbm., og ex-

iguus Dbm. ?
Pygalfeltet
tornede.

er bredt;

Fortarsernc

svagt

cilierede,

Tibierne

Mandiblerne

totandede.

med en lille Indertand,
i Spidsen flade og
Den flyver sidst i Juni til ind i August og fanges paa

Sand.
Dahlbom

(1844) regner exiguus, som muligvis er denne, til
Jordbyggerne.
Ko h 1 (1880, p. 215) siger om den: ,,uistet im
Sande und tragt winzige Dipteren Tachysta arrogans L. ~ ein,
20

/ 9-

26

/s" . Jeg fandt dens Rede i en Sandbrink, hvor jeg passede
og saa den krybe ind i en Gang ( 8/s 89) . Det

paa dens Flugt,

lykkedes at følge hele Gangens Forløb; den gik i nogle Bugtninger
og hørte op 2 Tommer indenfor Overfladen. Her
endte den med en Celle, der ikke var meget bredere end Gangen

ind i Brinken

og indeho ldt 2 smaa Fluer

(Empider) med metalglinsende
nemlig Platypalpus (Tachydromia) pallidiventris Meig. ~-

Vinger,

I
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5.

Crossocents Wesmaeli v. d. L.

Pygalfcltet
tornede.

meget spidst,

Fortarserne

cilierede,

alle Ti bier

Den flyver i Juli.

Dahl bom (1844) regner den til J ordbyggerne. S c hen c k
(1857, p. 50) refererer, at den bærer Bladlus ind.
W ii s t n e i
(1886, p. 36) fangede den en Gang i stor Mængde paa Tidselblomster, Juli 1873.

6.

Crossocerus elongatidus v. d. L.
Pygalfeltet bredt og hvælvet; Fortarser
Tibier tornede.

uden Cilier og alle

Flyver i Juni-August.

Denne Arts Synonymi er meget forvirret, og det er umuligt at
finde nd af, hvilke af de tidligere talrige Arter der børe herhen
som Varieteter eller ere selvstændige .Arter, før der foreligger en
ny Bearbejdelse af Slægten.
paa Plankeværker.

Hunnen er dels fanget 1iaa Sand, dels

P e rri s (1840, ·p. 407):

,, Lindenius pallidipalj_Jis har egen
Rede, den samler Empis, højst sandsynlig E. brevipennata Macq." hører vel herhen. S c ben c k (1857, p. 312) fangede ~ paa solbeskinnede Mure, i hvis Ridser den krøb ind.

7.

Crossocerus denticrus H. Sch.

.Fanget af W list n e i (1886,
p. 37) ved Sønderborg 8. 8. 84 paa Egeblade, ellers ikke dansk.
8. Crossocerus af.finis H. Scb. = mucronatus Th.
W il s t n e i, ellers ikke dansk.

Fanget af

V. Afdeling.

Det er Stængelbyggere,

som tage Tipulider og I!socus. Bagkropsstilken er stærkt forlænget med et ægte Led mellem 1. og
2. Ring; kølleformige Bagtibier. Kun 1 Slægt.
1.

RhopalumKirby.

(Corynopus Lop.

Ph:ysoscelis Lep.)

Denne Slægt staar Crossocerus meget nær, narnlig de stængelbyggende Arter af denne. Ved det store tykke Hoved og de kølleformige

42
Bagtibier minder den meget om Crossocerus ( Coelocrabro) capitosus,
men afriger ved den lange Bagkropsstilk,

der i Spidsen er klokke-

formigt ud,,idet og derved giver 2. Rings Led en stor Bøjningsevne,

idet den er indledet i Klokken.

Om Arternes Bygning er

iøvrigt ikke meget at sige her: den tyder paa Stængelbyggeren ved
de 2-tandede llandibler,
og Ti bierne,

Fortarserne,

der næsten ere uden Cilier,

som ere forsynede med mange fiuo Torne.

feltet derimod finde vi en Afvigelse fra det sædvanlige,

I Pygalidet den

ene Art har et kegleformigt Endesegment, med svagt hvælvet Pygal-

felt.

Hos Hunnen

haves den samme Børsteklædning

paa Bag-

kroppens Sider som hos Clytochrysus.
Arterne

træffes kun sjældent paa Blomster (Skjærmplanter),

ere derfor vanskelige

at kætse

og anses for sjældne.

klækkes Jet af gammelt Tømmer etc.,
ogsaa i gammelt

Risgærde,

andre Plantestængler

og træffes

i Brombær- og Himbærslængler

og

med !Harv, naar de ere rigtig gamle og ligge

paa selve Jorden (sjælden i oprette
Gangene ud,

hvori de bygge,

::Uen de

Stængler).

De gnave selv

meu det er ofte gamle Larvegange af Biller (Bark-

biller, Borebiller),

om de blot udrense.

I Stæuglernes l\Iarv an-

lægges Cellerno ved at gnave Gangen bredere nd, som ovale Rum.
Mellem disse er der korte Stykker af den oprindelige Gang,

som

fyldes med Marvsmuld.
Foderet bestaar dels i ~Iyg, dels i Psows.
hidtil ukjendte som Bytte for Gravehvepse;

(Begge Slags vare

Myg tage flere af de

mindre Orossocerus-Arter, men af disse Reder har jeg kun kunnet
bestemme C. capitosus.)
Om deres Levevis vidstes hidtil næsten intet.
klækkede

Rit. tibiale af Brombærstængler,

snyltede her hos andre,
b erg

Per ris (1840)

men troede,

redebyggende Hymenopterer.

at den

T as c hen -

(1866, p. 183) angiver, at de leve "in trocknem Holze", og

han klækkede Rh. tibiale af tørre Eitphorbia- Stængler.

Jeg har

fundet begge Arters Reder, den ene Arts i stort Antal.
Larven

cerns - Larven,

(Rit. tibiale) er gullig-hvid og ligner ganske Crossodog synes den noget slankere og Halsen længere;
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Hovedet

forholdsvis lille.

sammenbøjet,

narnlig

ligg·er udstrakt,
l\Iunddelene

I Vinterlejet

er Forenden

ligger den ligesom denne

næsten

indrullet.

stemme

omtrent

Crossocerus vagabundus,

med

Mandiblernes yderste Tand (Spidsen) er lang,
Exkrementerne

bar den sædvanlige Crahronideform, med de to Ryg-

køle paa ::11:esonoten, Tornene i Randen af Bugringene
2.-6.

hos ~,

J

bos
3.-6.

svagere)

hos

J).

i Spidsen afrundet.
forreste fladt. Spidser,

men

sylformig og krum.

udskilles efter Indspindingen,

Puppen
~,

Naar don

minder den til en vis Grad om Passaloecus-Larven.

og Kroppens

Sidetappe

Bagkroppens Endetap

(2.-5.

hos

spidse (3.-5.

er ~tor, indkneben,

De to bageste Biøjne ere højt hvælvede,

det

Ejendommelige for Slægten ere 2 smaa sylfonnige

som , hos begge Kjøn,

sidde paa Mandiblernes Underside

og, sete fra Siden, vise skraat tilbage.
Kokon'

en ligner nærmest Crossucerus vagabundus' i Formen;

den er ligesom hos denne spundet ind i .Niarvsmnldet og Foderresterne,

der helt omgive den, idet kun den svagt fremspringende

Tud rager frem med sin runde,
skidengraa,

Kokon'en selv er

klar, lidt stiv og skør, indvendig glin-

Den bestaar

kun af et Lag og er af :Form forlænget-

sende glat.
ægformig,

fine A.abning.

ganske tynd,
næsten

Clytochrysus.

tendannet,

uden Indsnævring

Den viser ingen bestemt

dannet af en slimet,

uregelmæssigt

Textur,

forneden som bos
men er snarere

fortløbende Traad.

Tuden er

vanskelig , at opdage mellem Smuldet; den er ægte tragtfonnig,

med

en enkelt rund Aabning i Spidsen, ind\·endig aflukket med en tynd,
fin, uigjennemsig-tig-hvid Hinde.
1.

Rlwpalum tibiale Fabr.

Pygalfeltet
Børster

langs

Mandiblerne

er l·endeformig-t uddybet,
Randen.

'ribierne

med en tæt Række stive

ere forsynede med fine Torne.

bos begge Kjøn 2tandede med et vinkelfonuigt

spring midt vaa Inderranden.

Frem-

W es t w o od (1840, p. 193) afbilder

fig. 81, 14 Forben og Antenne af Hannen.

44
Arten

fiyl'er i Juni-

August;

den er større,

kraftigere

end

den følgende.
Sbuckard

fangede den l)aa Bladene af Lindetræer,

lJaa en gammel Stolpe.
Brombærstængler,

Per ris

(1840,

p. 407)

Schenck

klækkedo den af

T as c hen b erg (1866, p. 184) af tørre Stængler

af Ettplwrbia pethtstris.

D re w sen

bar klækket den i Antal i sit

Klækkebus af gammelt Trm fra Skoven; i L ø, end a Is Klækkehus
kom den frem sammen med den følgenue Art af Tømmer og Gærdsel
fra en lollandsk Skov (1/1 88).
Jeg fandt en Hun (17/0 87) i en paa Jorden liggende
Himbærstængel,
l\larven.

Senere fandt jeg

samme Plante;

et Par

Reder

men et rigt Materiale

søge de henkastede,
fyldte med Reder,

i oprette

udelukkende

Stængler

af

fik jeg først ved at under-

afskaarne, gamle Himbærstængler,

allerede er mør af l;'ugtigheden.

gammel

en 1' lang Gang ind i

hvor den havde gnavet

hvori Marven

Disse Stængler vare fuldkommen
af denne Art. -

Den gnaver

en

temmelig lang Gang ind i Stængelen fra den afskaarne Ende, gjennemsnitlig 200mm lang, men den kan være baade betydelig længere
(indtil 400mm) og betydelig

2,5mm, altsaa saa bred,

kortere

(85mm).

Gangens Bredde

at Hvepsen netop kan passere den.

er

Naar

Gangen er færdig, og alt Smuldet renset nd, begynder Hvepsen at
uclvidc den inderste Ende til en Celle.
Midten 4,5-5mm

bred,

og 10-11

synet med Fode1•, og Ægget
foran med løst l\larvsmuld,
begyndes.

Denne er ægfonnig,

mm lang.

er lagt,

fyldes et Stykke af Gangen

samtidigt med at den næste Celle paa-

Cellerne danne saaledes efterhaanden

aflange Perler

paa en Snor;

paa

Naar Cellen er for-

men det er kun,

ligesom en Række
hvis Stængelen

er

tynd, at Cellerne ligge saaledes i en enkelt Række; saasnart Marvrøret er tykt nok dertil,

anlægges andre Celler ud til Siderne,

og

Gangen blivet da forgrenet paa lignende Maade som hos Pemplweclnn unicolor.

Hovedgangen

Forgreningen
er slynget

er dog aldrig saa regelmæssig,

eller endog spiralsnoet,

fordi

og fordi Cellerne

ere saa meget bredere end Gangen.

I en Stængel med tyk :Marv

vil man finde Cellerne, tilsyneladende

uden Orden, spredte omkring
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i Marvmassen.

Forgreningen

begynder ofter den 2. Celle (sjældent

efter den l. eller 3.); den fordrer mindst et Marvrør af 7mmBredde;
er det 9-]
mæssig.
smuld,

1mm bredt, blil'er Forgreningen

meget stærk og uregel-

Naar Reden er færdig, fyldes et længere Rum med Marvog Reden forlades,

Byttet

uden at Gangen lukkes ved Indgangen .

i l'tlyg,

bestaar

Snes Stykker i hver Celle.

hvoraf der anbringes

Det er hyppigt,

heniIDod en

at IDan finder Reder,

hvor Cellerne ere forsynede med Foder, men hvor der ingen Larve
er kommen til Udvikling.
om Eftersommeren,
Undertiden

De ere byggede mindre omhyggeligt

og

efter at .Ægforraadet er sluppet op.

kan man finde Reder af Pemphredon unicolor og

Passaloecus gracilis i de samme Stængler;

den sidste tager Rho-

palwn's tomIDe Gange i Besiddelse.
Kokon'en

er 3mm bred,

3 __ 9mm lang; Larven (6-7mm)

og

Puppen (7mm) ere nærmere beskrevne foran .
Det er almindeligt

at finde Tachinarie - Larver vandrende ind

igjennern Reden, ligesom hos Crossoce1·us capitosus.

Her er det en

anden Slægt (endnu ubestemt), der har en krum Puppe.
gangen af Reden findes Pupperne

om Vinteren, 1

a2

Ved Ud-

i hver Rede .

Af ægte Snyltere har jeg kun truffet en, en ToryIDide (Pteromalid),

der med sin 4,smmlange Braad borer ind til Cellerne og

lægger Æg paa de indspundne Larver .
sædvanlig Ektoparasit
en paa hver.

ToryIDide- Larven er som

og suger udvendig paa R/zopalum-Larven,

kun

Om Foraaret finder man Snylterens Larve i Kokon'erne;

den ligner den sædvan lige Torymide-Type,
Børstebaar,

ogsaa paa Hovedet,

kropsspids.

Det er

er stærkt beklædt med

med Rygvorter og opadbøjet Bag-

Diomorus armatus Boh. (1833).
D . nobilis Walk (1834).
l'tlayr: Die europ . Torymiden

187 4. p. 7 5.

Den stemmer ganske overens med Mayr's
er klækket af Dr. Reinhard

Beskri,·else. -

"af Rubusstængler",

plarer fangedes fra 21. Juli til l. Oktober.

Arten

i Sacbsen . Exem -
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2.

Rlwpalwn clavipes L.
Hunnens Endesegment er kegleformigt uden Rende og Børster
paa Pygalfeltet . Tibierne tornede; Mandiblerne hos begge Kjøn
2-tandede, uden ]'remspring i Inderranden . Arten flyver i Juli og
August .
Fi t c h (The Entomologist. 1879) klækkede den af Oynips KollariGaller; iøvrigt findes intet i Litteraturen om denne Arts Levevis. Jeg tog den i Løven

da 1s Klækkehus,

hrnr den korn frem af
gammelt Træ og Gærdsel fra en Skov paa Lolland. Dens Rede
har jeg kun fundet en Gang, i en tør, i Spidsen afstudset, Gren
paa et Asketræ (Rede Nr. 181)
Februar 1881, hvilken Rede jeg
nærmere skal beskrive .
Gangen

forløber lige gjennem Grenens Marv, der er saa
at den ikke vilde tillade nogen Forgrening; den er 100=
lang og 2,5mmbred. Cellerne ere næppe bredere end selrn Gangen,
da denne allerede tager hele Marvrørets Bredde, og Vedet har været
tynd,

Hvepsen for baardt til at gnave i; men under andre Forhold vilde
de sikkert stemme overens med den foregaaende Arts. I Reden
fandtes 8 Celler med indspundne Larver, som ved Klækningen gav:

~, 6, 6, (6), 6, 6, (6), 6;

Hunnen kom frem af den inderste Celle,
en er 6mm lang og 2mm bred .
I de yderste 30mm af Gangen var denne tom og aaben; af de øvrige
70mm optog de 8 Kokon'er 43mm og Resten, 22mm, optoges af de
Resten gav lutter Hanner.

Kokon'

med Marvsmuld fyldte Mellemrum; disse vare ulige store, i GjennemKokon'erne ere i den ene Ende sammenspundne med Klumper af Exkrementer og Foderrester, og iøvrigt
snit hver 3mm lange.

helt indspundne i Marvsmuldet og Skeletstykker af Foderet. Disse
Dele beklæde dem helt udvendigt, naar man tager dem ud af Reden .
Ved en Undersøgelse af disse Skeletdele fandtes nogle meget smaa
sorte "Kugler", som ved Forstørrelse viste en ejendommelig Rifling,
hvorved de gjenkjendtes

som Hoveder af Psocits sp. Nogle velbeholdne Vinger bekræftede denne Bestemmelse. Denne lille Art
afviger saaledes i Henseende til Foderet ganske fra det sædvanlige;
selv Myggene vilde formodentlig være den for store, og der var af
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mindre Former da kun Bladlus og Psocus at Yælge imellem. Dette
lille Bytte bar Yel haft Indflydelse paa den lange Bagkropsstilks
Fremkomst.

Hvilken Psocits-Art det var, og hYor den hentes, lod

der sig intet oplyse om. --

Af Reden kom

14

/4

87 ud en lille

Braconide, Euphorus sp. (mecl hal,maanedannet Radialfelt).

To af

Rlwpalum- Kokon'erne bleve ikke udklækkede, men da der ingen

Udgang findes paa dem, kan jeg ikke antage, at nævnte Euplwrus
skulde være Snylter vaa Rlwpalwn.

Derimod fandtes,

mel om-

hyggeligt Eftersyn , nogle sruaa hvide Kokon'er mellem Foderresterne,
og jeg formoder da, at Snyltehvepsen er kommen ud af en af disse,
som den selv har spundet. Den maa altsaa snylte paa Psows, og
dens Æg, eller mulig dens Larve, bar været i en Del af do indslæbte
Foderdyr. (Saadanne "uvedkommende Snyltere" findes navnlig i
Reder med Bladlus (Aplzidius sp.) og Sommerfugle- eller Snudebillelarver (Opbionidor) bos forskjellige Gravebvepse og Foldhvevse. Derfra maa en Del Angivelser om Snyltere paa disse Slags Hvepse
skrive sig.) - Det lykkedes mig· aldrig at finde Spor af denne
Arts Reder i paa Jorden

liggende Stængler;

den holder sig

rimeligvis til udgaaede Grene og gamle Billegange i Træ og
Gærdsel.
VI. Afdeling.

Smaa Jordbyggere,

I

med meget kort og kraftig .Bygning, der

tage smaa Fluer som Bytte. Denne lille Grnp})e adskiller sig strax
fra de øvrige Crabronor ved den bronzeagtige Glands, den kraftige
Legemsbygning og Hovedformen.

Hovedet er mere afrundet, med

hvæl\'et Isse og Biøjnene stillede i en Buelinje.
flade Pygalfelt,

Det brede og

de cilierede Fortarser og tornede Tibior, ligesom

l\landiblernes skarpe Spids vise bon til deres Levevis i Jorden.
Rederne graves snart i Sand, snart i Lerjord, helst i Stier, ved
Landeveje osv. eller i skraanende Volde, mod SJd.

Vore Arter

ndes almindeligt baade i Sand- og Leregne over hele Landet, Vingerne ere oftest mere eller mindre sodede, som man fincler det
hos Sanddyr.

Der er to Slægter: Lindenii,s og Entomognathus.

)
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1.

1.

Lindenius Lep.

Lindeniiis albilabris Fabr.

Pygalfeltet

er bredt og nedadtil fladt;

Mellem- og Bagtibierne

stærkt

tornede.

Fortarserne

cilierede;

Mandiblerne flade,

kile-

formige, med afrundet Spids, midt i Inderranden med en Tand (hos
denne Art knn lille).
Arten

er almindelig

bos os i Juni,

Juli

og August.

Den

bygger i Sand og Le1jord og flyver almindelig paa Skjærmplanter,
Røllike etc.

Hunnen er temmelig stor, Hannen ofte meget lil}e, i

·Forhold til Hunnen.

(1837, p.173)

Shuckard

2/s

14/1-

siger,

at ban fangede "Hunnen

særlig hvor Cerceris ryuyensis bygger".

paa Fodstier,
Iagttagelse

Om dens øvrige Leve\'iS vides næsten intet.

kan jeg bekræfte,

-

Denne

da jeg bar set den gjentagne Gange

flyve omkring paa de Steder i en leret Havegang, hvor nævnte

Cerceris i aarevis har bygget Reder.

Den søgte aabenbart

sin Rede, idet den holdt sig i Luften,

svævende lidt over Jorden,

og drejede sig,

ligesom for at gjenkjende sin Gang.

efter

Denne søgte

ogsaa jeg ofte, men det lykkedes mig ikke at finde den.
Om et Par andre, sydligere Arter,

der endnu ikke ere trufne

hos os, skønt de maaske nok forekomme her, vides følgende:

L. armatits v. d. L. fangede Ta s c ben b erg (1866, p. 182) i
'
Antal paa en Lerskraaning,
hvor de kom ud af Huller paa en faa
Kvadratalen stor Flade (6/1- 16/1). Der har altsaa boet en Koloni.

L. Panzeri Lep. siger S b u c kar d det samme om, som ovenfor er sagt om L. albilabris; hyppigt fangede ban den ogsaa paa
en Ribsbusk, ,,der var besat med Aphider."

Ko h 1 (1880, p. 218):

"nistet

Carplwtricha guttularis

Meig.

im Sandboden und trbigt Dipteren,

J

ein,

24

/7."
2.

1.

Entomognatltus bi·evis v. d. L.

Endesegmentet
og fladt.

Entomognathus Dbm.

keglefonnigt, noget krummet; Pygalfeltet

Fortarserne

ere næppe cilierede, Tibierne tornede.

bredt
lllan-
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<liblerne skarpe med et ejendommeligt, afrundet Indsnit paa Undersiden, saaledes som det træffes hos mange Larrider.
Denne ganske lille Art er almindelig hos os i Juli og August
Om Redebygningen

i Sand og sandede Veje.

,ides

slet intet

nærmere.

Cerceridæ.

II.

Denne Familje omfatter kun 1 europæisk Slæg-t: Cerceris, der
staar isoleret som en egen Type, uden at vise Slægtskab med nogen
af de øvrige Grupper.

I varmere Lande skal der findes en Form
som vistnok danner en egen,

med langstilket Bagkrop,

dog nær-

staaende Slægt.
1.

Cerceris Latr. (1805) 1 ).

Slægten udmærker sig i det hele ved en overordentlig kraftig
Bygning og et stærkt Hud panser.
kantet.
tandede.

Hovedet er stort,

bredt og :fir-

Mandiblerne ere forholdsvis korte og meget kraftige, 1-3Benene ere korte,

stærkt

tornede og saYtakkede og Fortarserne

tornede,

Bagtibierne

stærkt cilierede . Ejendomme-

lig er Bagkroppens Bygning ved de indsnørede Ringe,
Bevægelsen stor Fasthed.

som give

Den første Ring er smallere end de

øvrige og fungerer som Stilk;
findes Leddet.

baade

mellem denne og den anden Ring

Pygalfeltet er altid tydeligt, stort og fladt, men af

yderst for kjellig Form.

Hos Hunnerne varierer ogsaa Mundskjoldet

paa mangfoldig Maade, fra Art til Art. -

Hele denne Bygning,

der i mange Henseender minder om de store, jordgravende Crabroniders, viser os en usædvanlig kraftigt bygget Form, der er nd') Slægten or monografisk behandlet af Ang. S c h 1ettere r: ,,Die Hymenopterengattung Cerceris Latr. mit vorzngsweiser Beriicksichtigung
der paliiarktischen Arton" (1887). Det Referat af tidligere biologiske
Iagttagelser over Slægten Cerceris, som findes i nævnte Afhandling,
er temmelig mangelfuldt og ufuldstændigt. Den som Type for Redebygning og Udvikling nærmere omtalte Sphex apifalco Christ er =
Philantlms triangiilmn Fabr . og saaledes ingen Cerceris.
Vidensk. Meddel. fra den naturh. Foren.

1897.

4
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præget jordhyggende, kun tager haardhudede Insekter og kan grave
Gauge i den fasteste Le1jord, saa vel som i det løse Sand.

Biologi. Arterne træffes hyppigst paa de Steder, hvor de bygge,
men besøge dog jævnlig store Blomsterstande,

som f. Ex. Skjærm-

planter, Tidsler, Røllike (Acltillea), l\landstro (Eryngium).

Her m.

l\I 1111er har iagttaget en Række Arter paa en Mængde Planter, af de
forskjelligste Familjer; de ere saaledes ikke kræsne i deres Valg. Rede u graves lodret ned paa fladt eller (helst) svagt skraauende
Terraiu.

Gangen holder den lig~ Retning og er ikke meget dyb

(især i Le1jord); fra den udgaar smaa Sidegange til alle Sider og i
forskjellig Højde,

der hver ende med en Celle.

Væggene i denne

ere mer eller mindre fæstnede med Spyttet, egentlig ikke polerede.
Reden anlægges hos de forskjellige Arter snart i Sand,

snart i

fastere Jord eller Le1jord. Efter min Undersøgelse af Mandiblerne
tror jeg at kunne hævde, at de ere afpassede efter denne forskjelIige Jordbund.

Det samme turde gjælde om Pygalfeltet.

er altid Ima gines
H ve p se.

Byttet

af meget haardskallede Insekter:

Bi 11er og

.Af Biller tage de kun Arter af 2 J!'amiljer, Pragtbiller

og Snudebiller, hvis Thoracalgauglier ere sammensmeltede; af Hveps e
tage de: Bier og Gravehvel?se, enkeltvis ogsaa andre.

Pragt-

b i 11e r tager Cerceris bupresticida, Jord - Bie r tage C. rybyensii;
og C. lwrtivaga, G r a v e h v e p s e tage C. truncatttla og C. 4-f asciata :
alle øvrige Arter,
Latreille

saa vidt bekjendt er, tage Snude

bi 11er. -

(1809) vil have set flere Arter tage Andrena'er , men

angiver intet bestemt om, hvilke Arter, det er, han har iagttaget.
Om Udviklingens_e under Cerce1·is rybyensis.

A.llerede fra Slutningen af forrige Aarhundrede var det bekjendt, at Arter af denne Slægt gravede Gange i Jorden og samlede
Snudebiller og Bier. men det rnr først Du fo ur s indtrængend e
Unde rsøgelser over Cerceris bupresticida i Syd - Frankrig,

som gay
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os nøjere Besked om deres Levevis (1841). Det var disse Undersøgelser, som foranledigede Fa b re til at anstille sine berømte
Forsøg med Gravehvepsenes Stik, og som førte ham til Opdagelsen af den Maade, hvorpaa Byttet lammes. Fabre fortsatte
Undersøgelserne over denne Slægts Levevis, idet han udvidede dem
til andre Arter, hvis Levevis · hidtil var ukjendt; og vor Kundskab
stammer saaledes fra disse to Mænd, idet saa godt som ingen senere
Iagttagelser foreligge. Da man kun \'ed forholdsvis lidt om de
danske Arter, giver jeg her først et kort Referat af Dufour' og
Fabre's Iagttagelser.
1.

Cerceris bupresticida Duf. =

argentifrons Lep.

Du fo ur (1841) opdagede denne Art i 1808 ved Madrid og
beskrev den i sin "Recherche anatom. sur les hymenopteres." I Juli
1840 gjenfandt han den i Omegnen af Saint-Sever og fik her Lejlighed til nøje at studere dens Levevis.

gravede lodret ned i den fasttraadte
Jord, hvor denne var rigtig tør og udsat for Solen. Gangen, hvis
Bredde var lig Byttets, ha,de en Længde af 7 a 8". Lidt nede
dannede den en Vinkel, men var iøvrigt lige, og fra dens nedre
gange,

•

Det var i l\Ir. Diris' Have-

at Gangene fandtes,

Ende udgik Sidegange til c. 5 Celler. Cellerne vare stillede i en
Halvkreds, af Form og Størrelse som en Oliven, indvendig glatte
og faste. I hver Celle fandtes sædvanlig 3 Pragtbiller, og midt
imellem dem var Ægget anbragt.
med Jord .

hvorefter Cellen var lukket til

Byttet var altid friske og ubeskadigede Exemplarer,
da .Maven kun indeholdt den

som nylig maatte være udklækkede,

Vædske, som findes hos Pupperne og de nylig udkrøbne Irnagines.
Rimeligvis opsøger Hvepsen Byttet paa Træstammerne og stikker
det i det Øjeblik, det kommer ud; ankommen til Reden lægger den
gaar ind i Reden og trækker den da efter sig· ned
Hvepsen her tog, var navnlig
De Pragtbille-Arter,

Billen fra sig,
i Cellen. -

Buprestes ( Agrilus) bifasciata og B. ( A.J prumi Pz., hvis Larrer
leve i Ege. Navnlig af den førstnævnte Art maatte Hvepsen bruge
i tusindvis af Exemplarer, og dog havde Dufour i Løbet af 30 Aar
4*

,,
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kun kunnet opdrive et eneste Stykke i en gammel Eg, og den anden
Art var ham helt ubekjendt ! I en anden Egn, med sandet Jord,
hvor der kun fandtes Fyrreskove, fandt Dufour 7 andre Arter af
Pragtbiller i Hvepsens Reder, og disses Larver levede i gamle
Fyrrestammer . Ogsaa disse Arter vare sjældne og vanskelige at
finde i Naturen.

I c. 30 Reder, i begge Egne, fandtes følgende

Arter:
1. Ancylocheira 8 -guttata (7 0 Expl.), 2. A. flavo-maculata
(4 Expl.), 3. Eurytlzyrea micans (7 Expl.), 4 . Phænops tarda
(15 Expl.), 5. Chrysobothris chrysostigma (1 Expl.), 6. Ptosima
9-maculata (faa Expl.), 7. Agrilus pruni (37 Expl.), 8. Agrilus

biguttatus (12 Expl.), 9. Agrilus bifasciatus (56 Expl.)
Denne Art fangede Du fo ur i Mængde, flyvende paa Blomsterne
af Alliaceer og Umbelliferer. Han beskriver nærmere Larven og
Fa b re (1855, p . 148,
den blegrøde Kokon (pl. 11. A., fig. 1-6).
Note B. [heraf kun Omtalen af Reden og Byttet] og 1879, p. 39-50)
undersøgte samme Art, som i hans Egn tog Sphenoptera geminata
Illiger og byggede paa vandret Jord, der var saa haard som en
Ko h 1 (1880, p. 226) opregner en hel Række (13) Arter
af Pragtbiller, SOlll han har set den tage i Tyrol.

Landevej.

Cerceris tuberculata de Villiers (= Crabro vespoides Rossi,
Cerceris major Spinula, Cerceris Dufoureana Fabr. 1855 p. 147.
2.

Note A.).
fandt den
og 1879, p.51-79)
(1855, p.130-134
sidst i September i Færd med at grave Gange i lodrette Væg·ge af
Sand og Ler, udsatte for Solen, i Hulveje. Den bygger selskabeligt,
en halv Snes Hunner ved Siden af hverandre, og er kun faa Dage
om at faa Gangen færdig . Denne er saa bred som en Finger, gaar
Fabre

først vandret ind, til en Dybde af 1 a l,5a.m og bøjer da af i forskjellig Retning. Hele Gangen er 3 a 5a.mlang og munder ud til
nogle faa Celler, som hver forsynes med 5 a 6 Snudebiller. Det
var næsten udelukkende Cleonus ophthalmicus Rossi, den største og
hyppigste Snudebille i Fabre's Egn. Skjøndt denne Cerce1·is er af
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en betydelig Størrelse -

den største europæiske -

kan den have

Besvær nok med dette store Bytte, som den -bærer hjem i Flugten,
mellem Benene, Bug vendt mod Bug. Cerceris'eu vejer kun 150mg,
dens Bytte 250mg. Kun en eneste Gang fandtes hos den 1 Exemplar af Cleonus alternans Olivier og en anden Gang en Bothynoderes
Kokon'en beskri, ·er Pabre (1879, p. 109) som bestaaende
af et meget fint Lag Silke, hvorigjennem man kan se Larven.

albidus.

Cei-ceris Ferreri

3.

amler ifølge Fa b re (1856, p. 184) Snudebiller, flere Slægter og
.lrter, dog særlig Sitona lineata, og anbringer 6 a 7 Stykker i
hver Celle.

Cerceris quadricincta Pz.

4.

aroler ligeledes Snudebiller, roen kun smaa Arter, navnlig Apion
gravidurn Oliv., dog ogsaa Sitona lineata og Phytonoimis miirinus.
A.f disse smaa Arter anbringer den et betydeligt Antal, c. 30 Stykker,
hver Celle.

5.

Cerceris labiata (?)

lignende

tager

(~'ab re 1856, p. 184.)

smaa Snudebiller

som den foregaaende.

(P ab re

1879, p. 58.)

6.

Cerceris Jiilii Fabre

bygger i Sand i September. Det er den mindste Art i Pabre'
Egn; den tager Apion gravidum og Bruclms granarius. (Fabre ib.)
7.

Cerceris ru:ftventris Lep. (=

Cerceris capito Lep . 1845,

p. 15)
aa Le p e 1et i er tage Snudebiller,

8.

Algier.

Cerceris lt01·tivaga Kohl

aa Ko h 1 (1880, p. 226) ofte bære Hylæus (:>: Halictus)-Arter ind.
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De 5 danske Arter ere følgende :

Cerceris rybyensis L. ( Amoen. acad. 8) = Pltilanthus orna-

1.

tus Schiiffer (1766); ornata Fabr., variabilis Schrank (1802), Dbm.
Schenck.
Fortarserne stærkt tornede; Tibierne med kraftige Torne, Bagtibieroe desuden skarpt takkede.
(hos hele Slægten),

Baglaarenes Spids er ejendommelig

idet den er udvidet til en randet Fordybning ,

som Hvepsen bruger til at støtte med mod Gangens Sider . Bagtibierne
ere foroven stærkt buede,

for at kunne gaa udenom Knæskaalen.

1Iandiblerne ere udhulede,

med stump-afrundet Spids og udfladede

Rande;

i Inderranden

et lille Indsnit mellem to svage Tænder:

Yderranden staar vinkelformigt frem.
Denne Art,

der tilligemed C. arena1·ia ere de eneste af vore

Arter, hvis Levevis er nøjere iagttaget,
ældre Tider ved,

at den fanger Bier.

er bleven mest bekjendt i
Allerede W al c k en aer

(1817 , p. 44) giver en udførlig Beskrivelse af dens Redebygning .
Reden, som han fandt i Havegange, gik 5" ned og var noget snoet.
Byttet bestod af Halictus terebrator Walck . (= H. vulpinus Fabr.),
samt en lille grøn-metallisk: Art;
1 af den sidste i hver Celle.

der fandtes 3 af den første og
Senere paa Aaret tog den andre

Halictus-A.rter. Han beskriver Larven og Kokon'en . Ifølge Curtis
Brit. Ent. 269 skulde den tage "døde Kroppe af Andrena-Arter."
Go ure au (1833) har helliget Arten en større Afhandling, som er
ferblevet mig ubekjendt.

Ifølge hans Iagttagelser

skal den tage

Halictus-Hunner og "bide Bagkropsstilken over" paa dem. S h uc kar d
(1 37, p. 243) saa den grave Gange i en traadt Fodsti, dog ogsaa i
andet Jord . Den tog Halictus rubicundus, fulvocinctus (= vulpinus
Fabr.),

og leucozonius.

Da h Ib om saa den bære Panitrgus itrsi-

nus ind .
Selv har jeg i en Aarrække haft rig Lejlighed til at iagttage
denne Art . Den' har hos os 2 Generationer; jeg tog den i Parring
9

h-ta /1 og atter

22

/s-

1, 7 /s.

17 /s;

jeg saa den grave Gange 9/7-

26 / 1

og igjen

Den synes at holde sig til Egne med leret Jord og er

derfor sjælden i Jylland.
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I en leret,

meget fast HaYegang bar jeg i en længere .Aar-

række iagttaget en Koloni, der byggede tæt sammen paa et Sted,
hvor Gangen skraanede lidt nedad mod Syd. Med de store, skaqie
og hule Mandibler bryder Hvepsen let gjennem den haarde Le1jord,
og med de stærkt bevæbnede Fortarser fejer den den løsbrudte Jord
tilside; naar den er kommen ned i Jorden, arbejder den som sædranlig, ved at skyde den løsbrudte Jordmasse baglænds op. Tidligt
0 111Morgenen

og om .Aftenen se vi en lille Jord tue over dens Gang;

paa den Tid af Dagen minerer den; midt paa Dagen er Jord tuen
forsvunden;

den er spredt til alle Sider, og Hvepsen sidder enten

rolig i Gangen,

arbejder nede i Cellerne eller er ude at fly,·e.

Ligesom Shuckard fandt jeg ogsaa dens Gange, mere enkeltvis,
en anden Havegang med sandet,

løs Jord.

i

Her iagttog jeg, hvad

man hidtil ikke har hørt om nogen anden Grarehveps,
ogsaa Hannerne have deres egne, smaa Gange.

nemlig, at

I den bløde Jord,

,·ed Siden af Gangen, overraskede jeg en lille Koloni Hanner, som
ad i nogle ganske korte, lodrette Gange, der vare anlagte saa tæt
at der var en halv Snes Stykker paa et Par Kvadrat-

ammen,
tommer.

Gangene vare ikke meget længere end Dyrene selv, og i

dem opholdt de sig i daarligt Vejr og om Natten.
øgte Bygningen af deres Fortarser,
havde ·en Række lange Cilier,
stærke som hos Hunnerne . -

viste det sig,

Da jeg underat ogsaa de

om disse end langt fra vare saa

I den lerede Gang benyttedes de gamle

Reder igjen i stor Udstrækning, men i den sandede maatto de hrer
Gang grave nye.

Paa de Steder, hvor en Koloni bygger,

finder

man derfor Jorden fyldt med gamle Celler, indeholdende Resterne
af Byttet.

Undertiden saa jeg den tage andre Insekters Reder i

Be iddelse, paa en Tid, hvor disse ikke fløj, f. Ex. gamle HalictusGange, og man fandt da Larver og Pupper af disse Insekter i Celler,
'ide om Side. I Le1jorden ere Rederne ofte kun 3" dybe, i Reglen
Hoved-

dog mere, omtr. 6", i Sandjorden ofte betydeligt dybere.
gangen gaar lodret ned,

og fra denne gaa korte Sidegange,

hver ende i en Celle, ud til alle Sider.

der

De ligge i lidt forskjellig

Højde og gaa næsten vandret ud, ligesom Cellen kun skraaner svagt
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med sin Længdeaxe mod Overfladen. I en 6 11 dyb Gang ligge
Cellerne i en Dybde fra 6 til 4 11 under Jordens Overflade; ialt var
der 6 a 8 Celler til hver Gang.
Cellerne ere ægformede, med
tydelig Forskjel i Størrelsen efter Kjønnet; Han-Cellerne, der langt
ere de talrigste, ere 7 ,6 x 15mm; Hun-Cellerne, hvoraf der kun er
nogle enkelte i hver Rede., ere 10 x 20mm. Cellens Vægge ere
afpudsede og glattede.
Jeg bar kun fundet mellemstore Halictus-Arter i dens Reder,
navnlig H. cylindricus. De ligge med Hovedet indefter og med
Rygsiden mod Cellens Vægge, tæt sammenpakkede. Larven suger
saaledes Bierne ud fra Bugsiden, og midt imellem alle Resterne
(Hoveder, Bryststykket, Bagkroppens Ringe, Ben og Vinger) og
omgiven af dem paa alle Sider spinder den sin Kokon.
Jeg har mange Gange taget Hunnen, naar den kom bærende
paa sit Bytte, bragt den i en Glastube og betragtet den. Halictus'en er da endnu ret livlig, men den har mistet Evnen til at
støtte paa Benene og bruge Vingerne. I Tuben bliver Cerceris'en
forskrækket

og forsøger paany at lamme sit Bytte; den vender
Bien om paa Ryggen og stikker den gjentagne Gange ind i den
bløde Halshud, ind i Thorax; derpaa vender den den om og bider
den i Nakken ovenfra.

At det er for at træffe Nerveknuden, som
noget Saar bibringer den ikke Bien, saa
vidt jeg har kunnet se, men efter denne Behandling slikker den
ivrigt paa det bidte Sted og lader saa Bien ligge. - Naar den bar
bedøvet Bien og vil føre den bort, lægger den Bien med Ryggen
det paastaas,

er muligt;

opad, griber om begge Antenner med Mandiblerne, slaar Benene
om dens Krop og rider saaledes paa den gjennem Luften. Ligesom
det ei· Tilfældet med andre Arter af Gravehvepse, bider Cerceris'en
i Bagkropsstilken paa Bien for at slap1ie den Muskel, der bærer
Bagkroppen, og derved gjøre denne mere bøjeug.
Larven

minder ganske om en Crabrn-Larve, men i lHandiblernes Form og Munddelenes Tappe kan den skjelnes fra en saadan.
Puppen
er ejendommelig; den bærer ligesom Crabronidernes
en Række stærke, tilspidsede Tappe langs Siderne af BagkT01ipen
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(hos ~ 2.-5.,
hos 3' 2.-6. Ring), men her tillige paa 2. Ring,
hrnr de hos hine savnes. Desuden findes, kun her, 2 Rækker vorteformige Processer langs Siderne af Ryggen, som aftage i Størrelse
forfra bagtil, paa de samme Ringe som ovenfor nævnt. Paa Issen,
mellem Punktøjnene, rage to lange, spidse, krummede Horn frem, og
to ganske lignende sidde paa Mesonoton, hvor de vende ud til begge
Sider; endelig findes foroven paa 'l'indingen on tyk, spids Tap.
Kokon' en er flaskeformig, men slankere end hos Clytoclirysus.
Den er tynd, noget stiv og tæt; kun dannet af et enkelt Lag, indvendig glinsende glat og uden Spor af Tud eller Aabning i Spidsen.
helt omgivet af Halictns- Skeletdelene uden at ,ære
fæstet til. disse ved Traade. Af Farve er den rødlig-gul og varierer
betydeligt i Længde efter Kjøunet.
Den ligger

2.

Ce1·ceris arenaria L. (17 58) = Philantlms 5-cinctus Sch.
I con (17 66), C. anrita Latr. (1804)? etc., maaske ogsaa C. læta Fabr.
Fortarserne ere stærkt cilierode. Den har ligesom foregaaende
2 Generationer om Aaret og parrer sig sidst i Juli og først i
September.

Arten, som er almindelig hos o , er en Sandgraver, men
jeg traf den dog ogsaa i lerede Havegange. Den graver fortræffeligt. - Synonymien er meget usikker; den har været beskrevet nuder
de forskjelligste Navne, men vistnok ofte sarumeublandet eller fon-exlet
med andre, sydligere Arter. Dens - eller disses - Levevis have
mange haft Lejlighed til at iagttage, uden at vi dog endnu ved
ærlig god Besked derom. Jeg henfører til denne Art de Tilfælde,
hrnr der omtales en Cerce1·is, som tager mindre Snudebiller, da de
fleste sikkert referere sig til denne. Allerede 1790 i de "E u tom ol ogisch e B em er k ungen" (Brun sch wi g) omtales p. 6 en Cerceris,
som tager kortsnudede Snudebiller, som Paclzygaster picipes og raucus.
Fabricius

(1804) siger om den: ,,bah. in Europæ borealis arenosis
cnniculos profnndiores fodiens". La tre i 11e (1809, p. 423-24)
omtaler "Ceneris aurita" (der dog maaske ikke er denne); den tog
allerede udhærdede Snudebiller, f. Ex. Sixus Ascanii. Lepeletier
(1829) saa den bygge Rede i de brolagte Gange i Slotshaven rnd
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St. Germain.

Den samlede af Snudebiller

25 forskjellige .Arter,

altsarnmen Arter med sammenrnxede Yingedækker; i hver Celle anbragtes 8-10 Stykker, der endnu vare ganske friske. Interessant
er Iagttagelsen
bar Byttet ind,

a.f en "Tachina",

som styrtede

og lagde et Æg derpaa.

til,

naar Hvep en

Tachinarielarrnn

fandtes

Cellerne. W es t w o od (1836) saa "Cerceris læta" grare Gange
i Sand og indbære en Art Strophosomus, som den bar i Flugten
med de forreste Ben,

medens Bagbenene vare strakte

lige bagud·

S hu c kar d (1837, p. 235) saa den bære Strophosomus sp. ind og
grave Gange paa et fladt og sandet Terrain, hvor Panurgus ursinus
kort i Forvejen havde bygget i l\1ængde. D ufo ur (1841) siger,
at den tager Pachygaster; P ab re (1856, p. 184; 1879, p. 57) angiver en hel Række Slægter og .Arter af Snudebiller som den
Bytte: Sitona lineata, Bracltyderes, Geonemus, Otiarhyncltus, Rhyncltites
etc. Ko h I (1880, p. 226) fangede den med en Brachyderes in-

canus L.
Cerceris quadrifasciata Pz. (1799) = truncatula Dbm. og
4-Jasciata Dbm., C. nitida Wesm. (1851).
Arten bygger i sandede Veje, f. Ex. i Geel Skov i Kolonier

3.

med flere andre Arter.
flyver i Juni og Juli.

Den har vistnok kun en Generation, som
Om dens Levevis vides meget lidt. Fabre

p. 184) angiver, at han iagttog den i Færd med at samle
smaa Gravehvcpse; den ble,· fanget med en Alyson bimaculatum i
Munden. Ko h I (1880) fangede den ofte paa Bladene af PærP-

(1856,

træer.

Cerceris quinquejasciata Rossi (1792), Wesm. (1851) =
Philantlms nasutus Rossi, Dbm., C. subdepressa Lep. (1845).
Sikkert en Sandart, der vistnok bar 2 Generationer (Juli og

4.

August).

Cerce1·is labiata Fabr. (1793).
Arten bygger i Ler; dens Udbredelse synes ogsaa at stemme
overens med C. rybyensis. Maaske tager den Snudebiller (se oven-

5.

for, Pabre 1879, p. 58).
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Mellinidæ.

III.

Denne Gruppe omfatter kun en eneste Slægt,

med kun 2

danske Arter.
1.

MellinusFabr. (1793) .

Slægten er ejendommelig ved sin stilkede Bagkrop, der minder
Det er narnlig den før te

om Bagkroppen hos Rltopalum-Slægten.

Ring, der er forlænget og med den anden danner en Ledforbindelse,
om tillader en stærk Bøjning af Bagkroppen nedefter. Hovedet er
l\Iandiblerne sidde

meget stort, forfra set meget bredere end højt.
derved langt fra hinanden;
Hunnen 3-tandede,

de ere symmetriske,

hos Hannen 2-tandede.

noget bule,

bos

Spidsen er lang og

tynd, de to andre Tænder korte, fæstede paa den midterste, brede
Del.

Paa Benene ere For- og l\Iellemlaar stærkt fortykkede;

Ti-

bierne kun med svage Torne langs Ydersiden og en Krans i Spidsen;
I!'ortarserne med (5) fine Børster langs Randen af 1. Led; de øvrige
Led løbe b,er ud i en Torn i Spidsen.
Arterne grave Gange i Sand og forsyne Yngelen mod Dipterer.

1.

ltiellinus arvensis L.
som er almindelig i Sandegne hele

Det er vor største Art,
ommeren.

Begge Kjøn besøge mest Buske, hvor de sole sig paa

Bladene og dels parre sig,

dels maaske ogsaa søge Byttet,

eller

likke , aft og Bladlushonning .
en Iagttagelse

meddeler

(::Uem.t. VI, p. 269; t. 26, fig. 13-17)

Reaumur

over denne Art (idetmindste tydede W es t w o od, og

med ham alle andre, den som lt1ellinus arvensis, hvad jeg antager
er rigtigt, skjønt Reaumur

s Afbildning er mindre god og hans Be-

skrivelse ikke passer ganske), som han skylder Du Hamel.
mener at have set,
Reaumur refererer

at den daglig fodrede Larverne
kun Iagttagelsen,

Denne

med Fluer.

han :rder den ikke sin Tilslut-

ning og udtaler heller ingen Tvivl om dens Korrekthed.

Kokou'en,

som ble,· fonden i Sandet , afbildes ogsaa . Indtil der foreligger nye
Under øgelser , som bekræfte denne ]'odreu af Yngelen, maa man
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stille sig lidt skeptisk over for den; der kan være saa mange Kilder
til Fejltage lse, og netop i Insektbiologien ere vi saa vante til, at
Fantasien løber af med Iagttagerne, at vi maa have udførligere
Meddelelser, gjentagne Undersøgelser, for at fæste Lid til et saa
ornrraskende Forhold. (At man senere hos Bembex bar truffet noget
saadant, er en Sag for sig; denne Gravehveps nærmer sig i sin
Bygning paafaldende til de sociale Hymenopterer .J Der foreligger
nyere Iagttagelser, som imidlertid ikke ere komne til min Kundskab;
saa vidt jeg af et Referat tør slutte, gaa de ud paa, at Hvepsen
lægger Ægget paa den første Flue i Cellen, og at dette udklækkes
aa hurtigt, at Larven er udviklet, inden Cellen er bleveu helt forSaaledes rnaa vi ogsaa kunne tænke os, at Fejltagelsen er
fremkommen, ligesom at Medclelelser om Fodring af Yngelen hos
andre Hymenopterer stamme herfra. At Arten fanger Fluer, er
ofte blevet iagttaget: La tre i 11e: Hist. nat. Cr. Ins. XIII, p. 313,
ynet.

p. 263 angive "mindre Fluer", bl.a.
Br . Eut. angiver llfusca vomitoria,
Stomoxys calcitrans; Curtis:
S hu c kar d (1837, p. 205) siger: ,,den tager Dipter_er, navnlig
.liuscidæ". Go ure au (1839, p. 540) iagttog den ifoord med at
fange Byttet. Han saa ,den i større .Antal, den 6te September, paa

Kirby

og Spencc:

Introd.1,

temmelig frisk Kogødning, hvor;der havde forsamlet sig en talrig
Flok af forskjellige Slægter og Arter af }<'luer, bl. a . Lucilia musca
og Sepsis. Jllellinus tog kun en Art, saa vidt han kunde se, Jliusca
corvina (Malq.). Naar en af disse kom og satte sig, saa mau
Jlellinus nærme sig til den, langsomt, næsten krybende, indtil den
den styrtede sig da over Byttet.
kun var i ou Afstand af 10-15=;
greb det i Halsen med Kindbakkerne og om Kroppen med Benene
og bar det bort med sig i Luften. Det syntes, som om Byttet
skulde bevare en Rest af Liv, for at den skulde kunne bruge det;
kom den til at dræbe det helt, lod den Liget blive liggende. Den
angreb aldrig de smaa Sepsis, som spadserede om, viftende med
Undertiden styrtede den sig paa en Lucilia cæsar,
Vingerne.
men den opdagede strax sin Fejltagelse og trak sig tilbage igjen.
Han bemærkede ikke, at den stak sit, Bytto, og er tværtimod over-
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bevist om, at den under hele sin Jagt ikke betjener sig af Braaden.
- Det sidste er utvi v]somt uTigtigt, men det sker med saa stor
Hurtighed, at det kan være vanskeligt at se; en saa slank Bagkropsbygning, der er saa udpræget egnet til at bøjes stærkt, for at
kunne træffe et lille Bytte med Braaden, vilde den ellers næppe
have. At den er saa kræsen i sit Valg af Bytte og vil have det
i uskadt Tilstand, tyder ikke paa, at den skulde fodre Yngelen ligesom Bembex. - We s tw o od (II, p. 195-96 og 207) udtaler sin
Tvivl om Rigtigheden af de Iagttagelser, der dengang forelaa, om
Yngelens Fodring hos Mellinus, Pelopoeus og Sphex; han mener,
at det kun findes hos de sociale Hymenapterer. Han har set den
grave Gange i Sandbanker. Ko h 1 (1880, p. 231) saa den besøge
frisk Gødniilj' af Kvæg og Mennesker og snige sig paa de større
Muscider, der indfandt sig her; den styrtede sig paa dem, lammede.
dem og fløj bort med dem. Den tog Musca corvina Fabr. , Myo -

spila rneditabunda Fabr.,

Pollenia rudis Fabr.,
( 14 / 9-

Lucilia cornicina

26 / 9).

Den har hos os
Fabr., Dasyplwra pratorum Meig.
i Begyndelsen
Aar
hvert
den
fandt
Jeg
.
Generationer
2
utvivlsomt
af August flyrnnde i skarevis om nogle solbeskinnede lave Ege, J)aa
hvis Blade Hanner og Hunner traf hinanden og parredes. Rederne
maa have været i Nærheden, men det lykkedes mig ikke at opdage
disse.

Den anden Generation vistnok i September.

2. Mellinus sabulosus Fabr.
Denne Art, som er mindre end den foregaaende, er ligesom hin
almindelig i Sandegne og fløj i stort Antal sammen med den
paa Egene, først i August . Hannen fløj ogsaa paa Veronica beccaDeus Rede fandt jeg
bunga; den besøger ogsaa Skjærmplanter.
ikke. Lucas iagttog den (Ann. sc. nat . ser. 4. t . I, 1861, p. 219),
men hans Meddelelse er forblevet mig ubekjendt. T as c hen b erg
(1877, p. 284) saa den tage Sarcophaga, Coenosia, Anthomyia,

Cyrtoneura og Syrphus . Den lagde Byttet fra sig foran
Indgangen til Reden, gik ind i denne og trak det baglænds ned.

Lucilia,
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IV. Nyssonidæ.
Denne lille Gruppe minder i sit Ydre meget om Vesparierne.
til hvilke flere af dem tidligere ere henførte i Systemet. Denne
Lighed er dog ikke blot en ydre; jeg fandt i Bagkroppens Bygning
s.
en ganske lignende Bøjning og Ledforbindelse som hos Odyneru
Om deres Le,·evis er endnu kun lidet bekjendt; deres Gange i Jorden
ynes vanskelige at finde. Om Gorytes, Hoplisus og Alyso1i ved
kun
man, at deres Bytte bestaar i Cikadelarver, hvilket vi ellers
formeget
er
ing
træffe hos Slægten .Mirnesa. Benenes Bevæbn
og
skjellig, snart uden Cilier og Torne, snart med en udpræget
Jorden
i
bygge
tærk Tornbesætning; desuagtet synes de alle at
og i Reglen vistnok i Sand. Om de førstnævnte har man længe
og
antaget, at de levede som "Parasiter" hos andre Jordbyggere,
paa
da man troede, at de skulde ligne deres Værter, gjættede man
de
at
om,
Vespa1ier og Crabronicler. Der er dog nu ingen Tvivl
alle bygge Rede selv. De besøge alle Skjærmplanter.

1.

Nysson Latr. (1796).

Mandiblerne ere buede og spidse, uden Tænder indenfor
TiSpidsen; Benene af sædvanlig Længde og slanke; Fo1iarser og
bier tæt haarklædte, uden Tornvæbning.
Nysson spinosus Fabr.
En hyppig Art i Maj, Juni og Juli.
1.

Dens Levevis er ukjendt.

Nys son Shuckardi W esm. = interrupti1,s Latr.
Den er sjælden; jeg fangede den midt i Juli paa Podagraria,
ugende Honning. S hu c kar d (1837, p. 102) mener, at den lever
parasitisk, maaske hos Odynerus, da han ikke saa den med Bytte.
Hunnen tog ban, ifærd med at gaa ned i Huller i Sandet, Hannen
2.

fløj paa Hække.
Nysson maculal1ts l!'abr.
Almindelig i Sandegne i Juli og August,

3.

paa Skjærmplanter.
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l'i'ysson trimaculatus Rossi.

4.

Sh uckard

Juli.

:Meget sjælden; paa Skjærmplanter
p. 103) fangede den paa Brombærblade;

(1837,

den fanges let i Flugten,

ved den mindste Forstyrrelse

derimod ikke naar den har sat sig;

anstiller den sig død og lader sig falde ned mellem Løvet.

Nys son dimidiatus Jur.

5.

Ikke almindelig, i Juli og August.

(1837, p.105)

Shuckard

fangede den i Selskab med Harpacles lumidits.

2.

Gorytes Latr. (1805).

Jfandiblerne ero 2-tandede, den indre Tand stump; Benene af
ædvanlig Længde, uden Cilier eller Tornbesætning. (1832)

og S hu c kar d (1834)

endnu T as c hen b erg

antog,

Lepeletier

at de levede parasiti k;

(1866, p. 194) mener,

at de snylte hos

Crabronider.
1.

Gorytes myslaceus L.

Almindelig i Juni,

Juli og August. -

Den tager Larver af

Skumcikader. •
Sb uckard

Aplirop!wra-Art,

(1837, p. 213) fangede den med dens B_ytte, en
som den stod i Begreb med at bære ind i en

Westwood

Sandvold.

(II, p. 196) saa den i Juni 1837 paa on

Plante ved en Skumklat af Aplirophora spumaria; den fløj med en
af denne Arts Larver mellem Mellembenene.

S c hen c k (1857,

p. 314) fangede den i Maj paa Blomsterne af Vicia sepiitm,

der

ellers ikke besøges af Gravehvepsc.
2.

Gorytes campestris L. =

Almindelig i Juni og Juli,

G. Fargeii Sbuck.
paa Skjærruplanter og 1·azeriana

officinalis.
Sh uckard

(1834 og 1837, p. 215) fangede den med en

Larve og med en Puppe af Aphropliora spumaria;

den bar dem

til Reden, som var anlagt i den lodrette Side af en Sandbanke og
var en 4" dyb Gang.
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Hoplisus Dbm.

3.

Fortru:serne ere stærkt cilierede og Tibierne tornede.

Hoplisits 4-Jasciatus Fabr.
Almindelig i Juli og August; paa Slrjærmplanter.
1.

Dens LeYe-

,·is er ukjenclt.
(1857, p. 315) saa
Hoplisus laticinctus Lep . Scheuck
den slæbe en Cicade ned i Jorden i en Urtepotte.
2.

HarpactesDbm.

4.
}Iandiblerne 2-tandede;
tornede. 1.

Fortarserne

stærkt cilierede,

Tibierne

Arternø bygge i Sand og tage Cikade-Lan-er.

Harpactes limatus Dbm.

Sjælden, i Sandegne .

Harpactes tumidits Pz. Ikke sjælden, i Sandegne .
S hu c kar d (1837, p. 224) fangede Hunnen paa sandede
Steder, hvor den gravede Rede; dens Flugt er overordentlig hurtig.
Hannen løber langs Jorden, ligesom en Pompilus og er meget
vanskelig at fange. Ko h 1 (1880, p. 231) saa den bygge Rede
2.

Sand og bære større Cicadiner ind.

Alyson kunde muligvis findes bos os. A. bimaculatum Pz.
p. 230) grave i Sand og med JHandiblerne indbære smaa Cicadiner , af de forskjelligste Slægter og Arter, f . Ex.
Allygus mixtus, Bytlwscopus fruticolus og alni, Grypotes pinetellus,
26
28
Agallia venosa, Atltysanus sordidus. ( /5- / 9.) Tidligere troede

saa Ko h 1 (1880,

man, at den snyltede bos Diodontus.

V. Lauidæ .
Urabronidæ den største
er den kun srngt
Desværre
Forskjellighed i Bygning og Levevis.
repræsenteret i nordlige Lande, men i rnrmere Egne optræder den
med en Mangfoldighed af Slægter og Arter, der frembyde den
Denne Familje

frembyder

næstefter
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største Interesse for saavel systematiske som biologiske Studier.
Kroppens Bygning og Udstyr ere saa forskjellige, at man først i en
nyere Tid bar ført de forskjellige Typer sammen, medens man tidligere
fandt Slægter som Oxybelus, Nitela., Astatus og Trypoxylon kastede
om i Systemet, snart i den ene, snart i den anden Gruppe. Det er
ogsaa kun gjennem et Studie af Vingebygningen, ~t Bygningsforhold,
der ikke paavirkes af de varierende biolog is k e Forhold, at
man bar kunnet føre dem sammen. Familjen kan opløses i Grupper
eller Typer, som til en vis Grad ogsaa kunne begrundes i BioMiscophus tage Edderkopper, Nitela.
Bladlus, Tachytes og Tachysphex Græshopper, Astatus og en .Art
Tachysphex Tægelarver, Oxybelus Dipterer, Palarus forskjellige
Hymenopterer, Larra Sommerfugle(?}. Det er i det hele kun et

logien.

Pison,

Trypoxylon,

ringe .Antal af disse Gravehvepse, hvis nærmere Levevis man
kjender synderligt til. - Redebygningen er ogsaa meget forskjellig.
Nogle grave Gange i Jorden, som Oxybelus og Tachysphex, andre
bygge gamle Larvegange i Træværk, som Nitela o. fl., atter andre
bygge i alle Slags Hulrum, i tørre Plantestængler, i forladte Reder
o. s. v., og disse am ende ofte Ler til at danne Skillevægge af; de
mure altsaa. Interessant er det, at Arter af de samme Slægter,
som bygge paa denne sidstnævnte Maade, nemlig Trypoxylon og
Pison, i varme Lande have lært at bygge Lerreder frit paa Stene
7

Disse ere sammensatte af flere sammenbyggede, parallele
Celler og vise os en a,llerede stærkt udviklet Kunstdrift.

og Planter.

1.
1.

Nitela Latr.

Nitela spinolæ Latr.

Denne meget lille Gravehveps, der skal ligne de smaa sorte
Crabronider, kjendes endnu ikke her fra Landet, skønt den utvivlsomt findes her. Den er fanget ved Husum i Sønde1jylland, i Juli
paa Plankeværker (W ii s t n e i : Beitrilge etc. IV, p. 38).
Schenck

,,Legt ihre Eier in Bohrlocher alter
ist vielleicht ein Parasit. Ich habe diese

(1857, p.109):

Pfosten und Planken,

Vidensk . Meddel. fra den naturh . Foren.

1897.

5
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Art nur in einem Garten an alten Thurpfosten

gefangen,

wo sie

schnell herumlanft und in BohrlOcher kriocht. in Gesellschaft kleiner,
schwarzer Crabronon, und kleiner Prosopis-Arten, båufig auch mit

Trypoxylon clavicerwn . Han mener (1861, ll- 142), at den snylter
hos Passaloecus, Spilomena, Stigmus, Trypoxylon eller smaa Bier.
Gir au d (1866, p. 47 4) fandt dens Rede i Rubusgrene. I en tynd
Gren var der gnavet en smal,

men regelmæssig

Gang gjennem

liarrnn. I denne Gang fandtes 4 Celler, adskilte ved Smuld. I hver
Celle laa en meget smuk, lille Kokon, som han udførligt beskriver.
Den var 5mm lang,

næsten cylindrisk og afrundet i begge Ender,

som ligge frie uden at støde op til Væggene;
blegrød,

uden Glans og Gjennemsigtighed,

men meget skør.

af Farve var den

dannet af et tæt Væv,

I en femte Celle laa en anderledes udseende

Kokon, hvoraf der fremkom en Cltrysis cyanea, dens Snylter.

Der

var Rester i Cellerne af Foderet, og en Celle var endnu fyldt med
Foder, men dette var skimlet og lod sig ikke bestemme med
Han antog, at det tilhørte en Homopter-Larve.

Sikkerhed .

2. Tachysphex Kohl (1884).
Tachytes Pz. (1806).
Arterne

af denne Slægt bygge i Sand og tage som Bytte
De træffes mest paa Slrjærmplanter.

Locust- og Acriclie-Laner.

1.

Tachysphex pectinipes L. =

:I.Iandiblerne ere store,
cilierede,

Ti bierne tornede.

Tachytes pompiliformis Pz.

Jn-ummo og spidse .

Fortarserne

ere

Arten er hyppig hos os i Sandegne.

Jeg har set 2 Generationer; den byggede Rede, sidst i Juli og sidst
Hvepsen graver en Gang ind i Sandvolde og Jordbrinker
og arbejder meget hurtigt; med l\Iandiblerne huler den ud og fejer
den løsnede Sandjord ud med Benene. Den kom slæbende med en

i August.

Græshoppelarve under Bugen, lagde den ved Indgangen med Hovedet
indefter, gik ind i Reden og trak Larven ind efter sig ved Følehornene.

Der findes kun

en Celle

i Reden,

for Enden af Gangen.
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S hu c kar d (1837, p. 90) vil have fanget den mod en lille
.sandfarvet ·Sommerfuglelarve; men han husker maaske fejl, thi der
er flere Gravehvepse, som han med Urette tildeler sandfarvede Larver.
Da b 1bom saa den slæbe Larven af Gryllus rufus ned i Reden.
Ko h 1 (1880, p. 233) saa den med Stenobothrus variabilis Fisch
og S . lineatus Fiscb.

Tachysphex nitidus Spin. = T. 1tnicolo1·Pz.
Sjælden hos os, i San.degne, i Juni.
Ko hl (1884, p. 373) saa den bære Larver af Stenobothrus2.

Arter ind, i Juni, Juli og August.
Den nærstaaende Slægt Tachytes Kohl, hvorfra denne Slægt er
udskilt af Ko h 1, har en lignende Levevis. T. absoluta Rossi tog
Larven af Stenobothrus rufipes, T. spoliata Gir. tog Loenstide-Larver,
T. acrobates Kohl derimod Tægelarver.

3.

MiscophusJurine

(1807).

~Iandiblerne ere spidse uden Tænder i Inderranden , men med
en stærk Tand i Yderranden. Fortarserne ere cilierede, Tibierne
svagt tornede .
.Arterne ere sjældne hos os.

Man ved meget lidt om deres

Levevis, men de ere sikkert Sandboere.
1.

111iscophusconcolor Dbm. fanges paa Mure.

Miscophus major Dbm. Ko h 1 (1884,
Sandegne, fanges paa Mure i Juni og Juli.
2.

3.

p. 225)

lever i

Miscophus spurius Dbm.

Den tyske Art Miscophus bicolor Ko h 1 (1884, p. 223) bygger
Sand; den fanges paa Mure, hvor den i Hullerne paa disse søger
efter Edderkopper, navnlig Asagena serratipes. Gir au d (Verh. k. k.
zool. bot. Ges. Wien 1858, p. 446) saa den paa saadanne Steder tage
denne Edderkop, samt Tlteridiurn signaturn Walcken. og Phalangiurn
phaleratum Pz. - Paa lignend e Maade turde det forholde sig· med
vore Arter, da de ogsaa opsøge Mure.
5*
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Astatus Latr.

4.

Astata autt .
Mandiblerne ere svagt buede, totandede, Indertanden stump. Fortarserne ere stærkt cilierede, 'l'ibierne stærkt tornede. -

Det er Sand-

byggere med en meget hurtig, afbrudt Flugt; de ere derfor yderst
Hannerne skulle sidde paa Stene og andre

vanskelige at fange.

Udkigsposter for at passe Hunnerne op. De maa kunne se forder ligesom hos Han bierne og hos

træffeligt med de store Øjne,

Deres Bytte er,

mange Fluer støde sammen i Issen .

som det

synes, Tægelarver .
1.

A. abdominalis Latr. Pz.

Astatits boops Schranck

Dimorplia oculata Jur.

J.

Meget sjælden hos os, i Sandegne .
Shuckard

(1835 og 1837, p. 98) saa den altid tage Larven
fangede den med en P. prasina.

C urt is

Pentatoma bidens.

Smit h vil have fanget den med en Epeolus variegatus i Munden.
Fa b re (1856, p. 186) iagttog den,. medens den gravede sin Gang
i Jorden; Gangen var kun 1 a 2" dyb, og der var kun en Celle i
hver. Den bar Larven af Pentatoma albo-marginella (der lever paa

Osyris alba, en Busk, beslægtet med Tliesium) ind i Reden.
2.

Astatus stigma Pz.
5.

Levevis ubelrjendt.

TrypoxylonLatr. (1796).

Denne Slægt henførtes tidligere til Crabroniderne paa Grund af
Ligheden i Vingernes Aarebygning, men hele dens øvrige Bygning
peger, ligesom dens Levevis, bort herfra.
er saa afvigende fra Crabronidernes,

Allerede Hovedets Form

at vi alene i dette Forhold

kunne se, hvor forskjellig deres Levevis maa være. Hovedet hos
Trypoxylon er rundt, skiveformigt; Mandiblerne, der sidde fæstede
ikke langt fra hinanden, ere korte, krumme, spidse og uden Tænder.
Kroppen er meget slank og langstrakt,
forlængede; Benene ere korte,

de første Bagkropsringe

tynde og helt uden Besætning af
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Torne og Cilier. De kunne ikke udfolde nogen stor Kraft ved deres
Redebygning med den Organisation. Vore Arter bygge i Hulrum
af den forskjelligste Slags: i hule Straa, i andre Insektlarvers forladte
Gange osv. De stille ikke store Fordringer til Rummets Beskaffenhed, dets Oprindelse, Størrelse, Form eller Materiale, det Sted, hvor
det findes osv.; derfor træffe vi Rederne paa de mest forskjellige
Lokaliteter.

Det forefundne Rum deles, for saa vidt det er stort
ved SkilleYægge i flere eller færre Celler, der ligge i
en Række efter hverandre. Skillevæggene dannes i Reglen af Ler,
nok dertil,

som æltes med Spyttet og i blød Tilstand klines i en Ring fast til
Væggene og tilsidst danner en Skaal. Ved Udgangen lukkes ofte
med en lignende. Hos den ene .Art fandt jeg Skillerum af Marvsmuld. I de varme Lande findes større Arter, som bygge frit siddende Reder af Ler (f. Ex. T. albitarse). Byttet bestaar af mindre
.Arter Edderkopper, hvoraf der i hver Celle anbringes et større
.Antal.

De Meddelelser, som i Literaturen

findes om, at de tage
Bladlus, ere utvivlsomt urigtige, ligesom den Paastand, at de skulde
snylte hos andre Gravehvepse.

L arv e n minder om Crabronidernes, men den er meget smallere, af ens Bredde og med ombøjet Hoved.
Puppen
er ejendommelig og let kjendelig fra andre Gravehvepses. Den bærer 4 Par tynde, langt tilspidsede, tilbagekrummede
Tappe paa Ryggen af 2.-5.

Bagkropsring.

Hos Hunnen er det

sidste Bugsegment hvælvet og tæt besat med en Krans af stærke
Torne; de ere fæstede paa 2 Køle, der ere adskilte ved en Fure;
desuden findes en Række Torne i Randen af 2.-5. Bugsegment.
Hos Hannen findes en Række svage Torne i Randen af 2.-5. Bugsegment, det 6. er glat, det 7. bærer to stærke Torne i Bagranden.
Kokon' en er cylindrisk, fortil afrundet, bagtil fastspundet til
Smuldet i Cellens Bund. Ved Hjælp af en Mængde fine Traade er
den ophængt midt imellem Væggene, frit i Rummet. Den er dannet
af et eneste, meget tyndt og skørt Lag af en smudsig-lergul Farve.
Naar Hvepsen gaar ud, brydes Kokon'en uregelmæssigt i Spidsen.
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Trypoxylon figulus L.
Denne, vor største Art er almindelig overalt hele Sommeren.
Den flyver overalt paa gammelt Træværk osv. Dens Redebygning
har ofte været iagttaget.
saa den bygge og gav Linne (Syst. nat.
Allerede Bergman

1.

ed.12. t . I, 2. 1767, p. 942) følgende Meddelelse: ,,habitat Upsaliæ
in parietum ligneorum foraminibus, ut aliorum insectorum larvis
factis, relictisque, quæ primo purgat circumroditque, deinde fundum
argilla obducit, cui araneam imponit, eique ovulum concredit, quo
facto nidum argilla claudit. Larva apoda, pallida, larvisque apum
similis, consumta aranea menbranam luteo - fuscaru et teneræ pupæ
aptissimam net. Una mater perplurimos nidos construit et plerumque
non ultra biduum in quovis adornando consumit." La tre i 11e
(Nouv. Diet. d'hist. nat. 2. ed.) siger ogsaa, at den bygger sin
egen Rede, og at dens Larve spinder en fin Kokon. Spin o I a
(1807, p. 248) fandt Reder af denne Art i Ceratina albilab1·isGang·e i Rubusstængler. ,,Der er ingen Tvivl om, at den ikke er
Snylter. Jeg har set den sammenskrabe den Jord, hvormed den
danner Skillevæggene i sin Rede, og jeg har overbe\ist mig om, at
den aldrig tager andet end fugtig Jord (Vejsnavs), dens Mandibler
ere for svage til at sønderdele den tørre, faste Jord og· for smalle
til at transportere den støvagtige. Her have vi atter et Exempel
paa lndtlydelsen af Mandiblernes Bygning 'paa Insekternes LeveYis."
Til Trods for disse klare og sikre Iagttagelser hævdedeLepeletier
(1829, p. 749), at Trypoxylon var Parasit; den kunde hverken
samle Forraad eller bygge Rede paa Grund af Benenes Mangel
(1838) fandt dens Reder i Rør
paa Cilier og Torne. Kennedy
paa Tagene og i Stolper. Den delte disse Rør i Celler og anbragte
12 eller flere Edderkopper i hver. Æggene bleve lagte paa en
S hu c kar d (1837, p. 116)
Edderkop i Nærheden af Bunden.
siger, at den syntes at besøge andre Gravehvepses Celler, men han
tTOr dog ikke, det er nogen "ægte Parasit", da han fangede den
med en Edderkop i Munden. W es t w o od (II, p. 194) bekræftede,
at den benyttede andre Insekters Gange, og at den samlede smaa
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Du f o ur og P e rr is (1840, p. 28-33)

Edderkopper.

fandt dens

Rede i Mængde i Rubusgrenene og give en udførlig Beskrivelse,
med Billeder,
fig. 37-41).

af Reden, Larven,
Den gnaver,

Puppen

og Kokon'en (pl. 3,

ifølge deres Iagttagelser,

en Gang i

Marven, 1,5'" bred og 2- 8 111 lang; i denne bygger den 1-8

Celler.

Den begynder med at anbringe dot gullige, elliptiske Æg i Bunden
og lægger ovenpaa 3-4
og Arter.

smaa Edderkopper af forskjellige Slægter

Cellen lukkes med en Skillevæg 1 der er dannet af Jord

og llarvsmuld og af Form som en Underkop.

Disse Skillevægge

anbringes i en Afstand af 6-8"'

Parasit hos andre

fra hverandre.

er den altsaa ikke, men de ville dog ikke nægte, at den undertiden
kan tage en af andre Insekter dannet og forladt Gang i Besiddelse
og restaurere den.

Hvepsen arbejdede paa Reden i l\laj og Juni.

Larven udklækkedes midt i Juli og var efter , en Maaneds Forløb
fuldvoxen,

2

/a'" bred og 3"' lang,

bleggul, med indbøjet Hoved.

I September fandtes altid indspundne Larver.
bred, 4'" lang, meget tynd, mat gullighvid.

Kokon'en er 1"'

Puppen er hvid, med

4 koniske Tappe paa hver Side af Bagkroppen, osv. Der klækkedes
mange Snyltere af den; de beskrives nærmere, nemlig:

ephippiatoria nob. ~
nellatoria nob. ~

J

odoriferator nob. ~
pl. 3, fig. 47-51

J

1. Pimp la

(er Ephialtes divinator Rossi), 2. P. margi-

(er Peritlwus mediator Gr.),

3. Iclmeumo,i

6 (var. af følg.?), 4. I. gyrator nob.

~

J,

(den hyppigste Snylter hos Trypoxylon figulus;

dens Larve og Kokon beskrives nærmere), 5. Hedychrum miitimwn
nob. (er Omalus auratus),

6. Chrysis obtusidens nob. Larve og

Kokon (pl. III, fig. 44) beskrives, 7. Chrysis cyanea Fabr.
Rat zebu r g (1844, p. 32 og 36) tager fejl af "der Topfer",
naar han til denne Art henfører nogle frit siddende Celler af Ler, der
vare forsynede med Viklerlarver,

og altsaa have tilhørt Eumenes

(rimeligvis E. coarctata). Smit h vil have fundet Bladlus i Reden
og beskriver Larvens Udvikling, men der foreligger uden Tvivl en
Forvexling.

Gir au d (1866, p. 47 4) fandt dens Rede i Ru bus- og

en Mængde andre Plantestængler.

Den samlede smaa Edderkopper.

Reden fandtes ofte sammen med Reden af Pemphredon unicolor,
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saaledes at der i samme Stængel fandtes først en Række Celler af
den ene Art og saa af den anden.
fandt han:

Som Parasiter i dens Rede

Foemts ajfectator, Cryptus gyrator,

Eplzialtes divinator,
Chrysis cyanea. -

Peritlzous mediator,

C. odoriferator,

Erytoma

rubicola og

Ko b 1 (1884, p. 195) afbilder nogle Reder med

Kokon'er; tab. IX, fig. 5 en Kokon i en tom Cynips Kollari-Galle;
fig. 6 3 Celler i en Sambucus-Grens Marvrør; fig. 7 en Kokon i en

Ribes-Gren.

Selv har jeg ofte fundet Artens Reder i gamle Hylotrupes

bajulus-Gange i Brædder, i Tagrørene paa Huse, i Reder af Hoplomerus lævipes o. fl. i Rubusgrene, i afhuggede Stængler af Antltrisctts
silvestris osv. Den tager tiltakke med ethvert Slags Rum, som blot
paa nogen Maade kan benyttes,

saa at den kun i ringe Grad er

afhængig af de ydre Forhold og forstaar at indrette sig efter de
tilfældige Omstændigheder.

Talrigst ere dens Reder i gamle Insekt-

gange i tørt Træ og gamle Plankeværker;

ofte finder man dem i

Stængler, der ere udhulede af andre Redebyggere og allerede beboede, saaledes at der er 2 Slags Celler i samme Stængel.
kan endog se den bygge i Huller i Lervægge.

Man

Efter denne Allesteds-

nærværelse og de svage Mandibler at dømme, gnaver den aldrig selv
sin Gang.

Der er et Forhold,

allerede Bergman

iagttog:

som ogsaa tyder berpaa,

og som

,,fundum argilla obducit" -

den be-

gynder altid med at opføre en Bund i Reden, hvis der ikke tilfældigvis er en solid Bund i Forvejen. Dette gjør ingen Gravehveps, som
selv udgnaver sin Gang.

Den første Bund adskiller sig kun ved

sin Tykkelse fra de senere Skillevægge mellem de enkelte Celler;
disse ere som en Skaal, der vender den udbuede Side indefter og
kun med Randen er fæstet i Væggene.

Paa en Bund eller Skille-

væg anbringes en halv Snes smaa Edderkopper, hvorimellem Ægget
lægges,

og Cellen lukkes med en ny Skillevæg,

den næste Celle, osv.

der er Bund for

Den sidste Celle lukkes med en tyk Skille-

væg, og ofte lukker den selve Indgangen til paa lignende Maade.
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Ligesom Rummet, hvori Reden er anlagt, kan være meget forskjelligt, saaledes findes der ikke heller stor Regelmæssighed i selve
Længden

Redens Indretning.

af Cellerne er meget varierende

hvor der er Plads nok, giver den hver Celle en for

samme Rede;

hvor der maa knibes,

Øjemedet unødvendig stor Længde;

den at økonomisere . I en Træbukkegang
hvoraf Skillevæggene

dannes,

lige fra den sprøde Le1jord,
Vej, til en Blanding
Farve

ogsaa selve den Masse,

bar jeg fundet

er meget forskjellig:

der or hentet

f. Ex. paa en fugtig

af "grovt"
osv.

forstaar

blive Skillevæggene af en

ganske anden Form end i et Tagrør osv.;

forskjelligste

i

Grus og Kalkmørtel,

De Reder,

Ler af den

hvor Skillevæggene

ere 'af

Ka lkmørtel, ligne i høj Grad Rederne af on dansk Odynerus-Art,
der bygger paa samme Maade; kun ere Skillevæggene hos denne
mere flade . Antallet af Celler varierer efter Pladsen; ofte er der
kun 1

a 2,

sjældent synderlig mange sammeu.

Hunnen flyver fra

det ene Sted til det andet og spreder sit Afkom paa mange forskjellige Steder. - Jeg skal nævne et Par Exempler paa de af
fandtes 5 Celler,

mig klækkede Reder.

I et Tagrør

første vare 22-24mm,

de 3 sidste hver 15mm lange.

hvoraf de to
I en Hindbær-

gren fandtes en Gang af Pemphredon unicolor; i denne byggede først
Passaloecus gracilis med sit Grus, og bagefter Trypoxylon, alle 3

i samme Sommer. -

.Ægget anbringes paa en af de første Edder-

kopper; i Begyndelsen suger Larven udvendig paa denne, senere, naar
den er voxet godt til, æder den mod Kindbakkerne først BagDen er udviklet i Løbet af faa

kroppen og siden Forkroppen helt.
Dage og spinder sig da ind. 2.

Arten varierer meget i Stønelse .

Trypoxylon clavicer·um Lep.

Denne lille .Art staar
ogsaa den samme.

den foregaaende nær;

dens Levevis er

Arten anses for og fanges langt sjældnere end

hin, men dens Reder ere langt lettere at finde.
I Literaturen finder man kun lidt om den, rimeligvis fordi dens
Redebygning, ligesom Insektet selv, er bleven sammenblandet med

Tryp. figulus'.

S hu c kar d siger

etsteds,

at den ikke danner
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Skillevægge i Reden, og at Foderet bestaar af en Klump af 50
Bladlus;

denne Iagttagelse

phredon unicolor-Gang,

refererer sig formodentlig til en PemW es t-

hvori denne Art har opholdt sig.

(II, p. 195) siger, at Redebygningen ,er som hos Tryp. figulus,
men den danner intet Mellemrum (Skillevæg?) mellem Cellerne.
w o od

S c hen c k (1857, p. 132) saa den ofte bære smaa Edderkopper ind
i Huller af Billegange i gamle Stolper og raadne Træer.
Af denne Art har jeg stadig hvert Aar fundet et større Antal
Reder i Stængler.

Det er gamle Gange af Pemphredon uni-

color, Hoplomerus lævipes og Osmia claviventris
benytter.

Et Sted,

1

),

den hyppigst

hvor jeg aldrig har søgt den forgæves, er de

gamle Gange af en Sommerfuglelarve (Graplwlitha foenella L.), der
borer en Gang i den nederste Del af Stængelen af Artemisia vul-

garis.

Sommerfuglen gaar ud gjennem en .A.abning paa Siden af

Stængelen, og denne benytter Trypoxylon som Indgang. I en saadan Stængel fandtes inderst Graplwlitha'ens

afskudte Larvehud,

derefter nogle Celler af .Passaloecus gracilis, saa havde Osmia clavi-

ventris bygget et Par Celler, og endelig Trypoxylon clavicerum.
I Osmia'ens Celler fandtes kun Kokon'er af dens Snylter,

minuta,

og af disse var kun dennes Snylter,

kommen ud.

Stelis

en Ichneumonide.

Sex forskjellige Slags Insekter havde altsaa efter-

haanden beboet denne, kun et Par Tommer lange, Gang.
Antallet af Celler i en Rede vexler mellem 1 og 6, det højeste
Antal, jeg har fundet.
Længde 9-24=,

Gangens Bredde er 2,5-3,5mm,

altsaa meget forskjellig.

ved Indgangen med en tyk Lerprop.

Tryp. figulus Skaale af Ler.
meget

Cellernes

I Reglen lukker den

Skillevæggene ere som hos

Byttet bestaar af smaa, i Reglen

langbenede Edderkopper.

Den fylder

en Strækning

af

13-15mm dermed; Antallet varierer mellem 6 og 12 Stykker. I en
Rede med 6 Celler fandtes af Edderkopper: a. 2
c. 4

rJ 3 ~,

d. 2

nogle Banner,
1)

rJ 5 ~,

rJ10 ~'

b. 1

rJ5 ~'

e. 3 ~ 5 ~, f. 6 ~; den tog altsaa først

senere Hunner.

Ægget var næsten altid anbragt

Om denno Forms Redebygning se den efter nærværende Afhandling
trykte Tilføjelse Nr. 1.
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paa den næstyderste Edderkop (sjældent paa den yderste), altsaa
paa en Hun. Jeg traf det samme Forhold i flere af dens Reder,
saa at det sandsynligvis har sin Betydning, at Larven først æder
de større og federe Hundyr.
.A.f Snyltere har jeg endnu kun truffet en: en endnu ubestemt
Ichneumonide.
3.

Trypoxylon attenimtum Smith (1851).

Denne lille slanke Art er mindre hyppig. Den fanges paa
gammelt Træværk og gamle Risgærder, hvor den ofte har sin Rede.
Den har tidligere ikke været adskilt fra de foregaaende Arter.
Naar D ufo ur siger om 'l.'rypoxylon figulus , at den borer
Gange i udgaaede Brombærgrene og bygger Celler i dem uden .Anvendelse af Ler og Sand, men kun med det udgnavede Marvsmuld,
saa er det sikkert - se nedenfor - denne Arts Reder, han har
haft. Smit h, der udskilte Arten, siger om den (1853, p. 119), at
W ii s tden bygger Rede i "Rosenstængler og lignende Planter".
von
Halmen
den
in
Zellen
ihre
n e i (1886, p. 38) siger: ,,baut
Phragmites".
Jeg fandt nogle Reder af den i oprette, af Gartneren i Spidsen
beskaarne Stængler af Hindbær. Cellerne vai·e temmelig lange og
forsynede med en Mængde smaa Edderkopper. Som Adskillelse
imellem Cellerne fandtes lange Strækninger af Marvsmuld, som
Hvepsen havde gnavet af Gangens Vægge, men intet Spor af LerReden var bygget mere regelmæssigt og· omhyggeligt
end hos de andre Arter. At den ikke havde anlagt Gangen selv,
viste den inderste Del af denne. Her fandtes i nogle Stængler en
Rede af Crossocerus capitosus , i andre en Rede af Pempltredon

skillevægge.

De vare nylig anlagte, og Trypoxylon'en har saaledes
benyttet den ydre, tomme Del af disse Arters Gange. Vi have
altsaa her en interessant Afvigelse i Redebygningen fra den hos
Slægten sædvanlige: den forstaar ikke at anvende Leret. Rederne bleve uheldigvis ødelagte, saa at jeg nu ikke er i Stand til

unicolor.

at beskrive dem nøjere.
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6. Oxybelus Latr. (1796).
Mandiblerne ere svagt buede, spidse, med en svag Tand ved
Grunden i Inderranden ; Benene ere korte og kraftige, Fortarserne
stærkt cilierede , Tibierne stærkt tornede.
Det er smaa, kraftigt byggede Gravehvepse, med et afrundet
Hoved, en kort, ,,siddende" Bagkrop og stærke Ben . .Arterne, der
lignede hverandre overordentlig meget, grave Gange i Sand. Byttet
bestaar i Dipterer (Muscider). Gangen fører skraat ned i Jorden;
den er sædvanlig ganske kort og ender kun i en enkelt Celle, som
ikke er særligt udstyret. Mærkelig ved denne Slægt er den Maade,
hvorpaa den hjembærer Byttet .

Naar man ser en 0xybelus komme

ser det altid ud, som om den bar det med

flyvende med Byttet,

Bagbenene, og da disse ere tornbesatte, bar man ment, at Tornene
Det var for en stor Del herpaa, at Lo p el et i er

tjente hertil.

støttede sin oftere omtalte Theori, men Si e bo 1d fandt, at Byttet i
Virkeligheden sidiler spiddet paa Braaden, om end Bagbenene maaske
nok hjælpe til at fastholde det her. Naar de fange en Flue, jage
de Braaden ind i Bryststykket og lade den blive siddende saaledes,
idet de flyve bort med den.
Vi kjende iøvrigt kun Biologien nøjere bos en eneste Art,
men der er ikke Tvivl om, at de øvrige stemme overens mod
denne. ::\[an ser dem paa Sandjord meget livligt flyve om for at
parres i Solskinnet, og de træffes ogsaa paa Skjærmplanter.
1. 0xybelus aculeatus Tb., 2. 0 . fasciatus Dbm., 3. 0. mu-

cronatus F . Thoms.,

4. 0. mandibularis Dbm. -

ere sjældnere

Arter, hvis Levevis ikke kjendeii.
5. 0xybelus uniglumis L.
Almindelig paa Sandjord overalt,

hele Sommeren.

Den er

meget hurtig i sine Bevægelser og skræmmes bort ved den mindste
Forstyrrelse. Grunden til denne store Forsigtighed skulle vi senere
faa at se ; den er vel begrundet -

e

desværre.

(Fauna suecica p. 418) har set den bære
Bytte hjem: ,,licet minima sit, sæpe tamen muscam domesticam, se
Allerede Linn
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triplo vel quadruplo majorem, occisam secum trahit", og flere siden
hans Tid, hvad der ikke maa undre, da det er en af de Gravehvepse, man lettest faar at se paa sandede Veje osv., hvor den ofte
flyver længe om med Byttet, inden den gaar ind i Reden. Shuckard
(1837, p. 108) mener, at dE1nbærer Byttet med Bagbenene, ,,paa
en mærkelig Maade", medens den aabner for Gangen med For0. Th. de Si e bo 1d skrev i 1841 sin klassiske Aftarserne.
handling: ,,Observationes quædam entomologicæ de Oxybelo uniglume
atque Miltogramma conica". Han beskriver her i et klassisk Sprog
og en udmærket Stil denne Arts Levevis og dens Forhold til Miltogramma' en, som hidtil var undgaaet Opmærksomheden. De biologiske Undersøgelser støttes ved anatomiske, af Æggestokken,
Sædblæren osv., for at søge Oplysning om Forhold, som hine ikke
Jeg skal saa kort som muligt referere Skriftets Indbegynder at grave sine Gange i Maj paa sandede,
Hvepsen
hold.
solbeskinnede Steder og bliver ved lige til Efteraaret, paa det
samme Sted. Gangen gaar skraat ned i Jorden til en Dybde af

kunde give.

6-9" og er nederst udvidet til en Celle, hvori Foderet anbringes.
Han beskriver nærmere, hvorledes Udgravningen foretages og paaviser, at hver Hun anlægger flere Celler, dog næppe noget stort
Antal, thi Ovariet bestaar kun af 6 Rør med nogle faa Æg i hvert.
,Egget er hæftet paa Halsen af den nederste Flue og udklækkes
først efter, at hele Forsyningen er færdig, og Gangen lukket. Byttet
bestod i Muscider, sjældnere fandtes nogle Dolichopoder; i hver
Rede fandtes kun en enkelt Art, og alle Stykkerne vare Hanner.
Hver Gang Oxybelus flyver ud, lukker den omhyggelig·t for Gangen,
saa at Aabningen ikke ses; naar den vender hjem igjen, gjenfinder
den let sin Rede og aabner Indgangen for at bære Byttet ned.
Den jager efter Fluer, som sidde og sole sig, kaster sig over ri.em,
vender dem om og stikker Braaden ind i Halsen paa dem; siddende
paa Braaden, med Bugen opad, bæres Byttet hjem. Det sidder
dog kun løst paa Braaden, thi denne er ganske glat ligesom Braadskederne, uden Modhager, der kunde forhindre det i at falde af.
Saaledes bæres Byttet ogsaa ned i Reden; undertiden stjæle de det
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fra hverandre ved Rederne. Larven og dens Udvikling omtales
nærmere, og med Hensyn til Byttet undrer Siebold sig over, at det
kan bolde sig friskt saa længe uden at raadne. - Han omtaler

~lillograrmna conica. Naar den sidder i det graa Sand, er den
næsten ikke til at skjelne, men Oxybela opdager den dog let og
er forsigtig over for den. Miltogramma'en ønsker at aflægge sine
"Æg" paa Gravebvepsens Bytte og passer derfor paa den, saasnart
denne nærmer sig Reden efter en Jagt. Oxybelus søger at undgaa
den, og saaledes forfølge de længe hinanden, indtil Gravehvepsen
endelig beslutter sig til at gaa ned i Reden. I dette Øjeblik styrter
Fluen til, skynder sig ned efter den og faar opnaaet sin Hensigt.
Siebold opdagede, at det ikke var Æg. Fluen aflagde, men at det

-

den er altsaa vivipar ligesom flere andre Tacbinarier.
.Eggestokkene ere byggede som hos Sarcophaga og Larverne c. 50 i Tallet - udklækkes i Skeden. Siebold tror, at den unge
Fluelarve borer sig ind i og lever inden i Oxybelus-Larven. Milto-

var Larver;

gi·amma'erne jage ofte i Fællesskab men overlade en enkelt at
afsætte en Larve i b,vert Tilfælde; naar de blive altfor nærgaaende,
kan Gravehvepsen undertiden anfalde en af dem og dræbe den med
sin Braad. At anvende dem til Foder, vilde aabenbart være skæbnesvangert for Reden, fordi de ere vivipare.
p. 277) saa den tage A1·icia longttla
Dahl bom (1843-45,
og duplai·is; Fa b re (1856, p. 139) saa den tage Anthomyia plu-

vialis.

Ko h 1 (1880, p. 221) Homalomyia incisurata

H. scalaris F.

z. H. J

og

J.

Man træffer let denne Art paa sandede Stier og Veje og kan
Solskin faa hele dens Færden at se, omtrent saaledes som af
Siebold fremstillet. Miltogramma'erne omsværme den altid; det er
pudsigt at se deres Leg og Tagfat, rrien i Længden beklager man

Oxybelus, thi det maa være trættende at være saa forfulgt. Aldrig
faar den Lov til i Fred at smutte ned i sine Reder; altid skal den
Det er Partbernes
først føre Krig med Miltogramma - Hunnen.
forskrækket flygter,
den
om
som
lader,
Miltogramma'en
Krigsførelse;
men det er kun en kort Strækning;

saasnart Oxybelus gjør det
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mindste Skridt hen imod Reden, rykker den atter frem, idet den
trykker sig ned mod Sandet ligesom en Kat, der lurer. Oxybelus
bærer jo sit Bytte paa Braaden, den kan altsaa ikke med Kraft
forsvare sig uden at slippe dette - og saa forsvinder Fluen strax.
Tachinarie-Larven æder sig ikke - som Siebold mener - ind i
Gravellvepsens Larve, men nøjes med at fortære en Del af Foderet;
ellers vilde Gravehvepsen ogsaa være stærkt udsat for mere end
Decimering, og dog er den altid tilstede i skarevis paa passende
Steder. - Det er med en overordentlig Behændiglied, at Oxybelus
Jeg fangede den ofte ved at sætte en Glastube over den,
naar den gik ned i Reden; forskrækket vendte den da om og
gravede sig ind i det Sand, der var fulgt med ind i Tuben, i den

graver.

kunde jeg

Tro, at den kunde slippe ud.

Ved at dreje Glasset,

længe iagttage den arbejdende.

Forbenene bevægedo sig skiftevis

og Mandiblerne arbejdede uafbrudt for at
løsne Jorden. Derimod benytter den ikke Bagbenene. Den bygger
baade paa fladt Torrain og i Skraaninger. :Naar et Parti Jord er
løsnet i Gangen, skyder den det baglænds ud, indtil der har samlet
med enorm Hurtighed,

sig en lille Dynge udenfor;

saa kommer den frem, stiller sig med

Hovedet vendt mod Reden, hæver Bagkroppen, strækker Bagbenene
ud til Siderne og kaster med de krummede Forben Sandet bort, saa
at det ryger ret bagud mellem de udspærrede Bagben. Paa fladt
Terrain gaar Gangen meget skraat ind i Jorden, og da jeg kun
fandt Gangens Længde fra 2½ til 3½ Tomme, kom Cellen til at
ligge tæt - omtr. 1½ Tomme - under Jordoverfladen. Cellen er
ægformig og fyldt med Muscider.

Ogsaa jeg fandt alene Hanner.

Der var i nogle Celler Hydrotæa, i Reglen et Par Årtor sammen,
f. Ex. H. irritans Fa!!. og H. velutina Rob. Desv., i andre lutter

Spilogaster duplicata Meig., etc. Den brugte 3 Minutter til hver
Fangst. - Jeg saa flere - mindst 2 - Generationer bygge Rede.
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VI. Philanthidæ.
Denne Familje omfatter kun 1 Slægt.
1.

Philanthus

Fabr. (1793).

Pltilanthus Triangulum Fabr. = Sphex apif alco Christ ·
(1791), Phil. apivorus Latreille, etc .
.:Uandiblerne ere spidse, uden Tænder; Benene ere korte og
l.

kraftige; Fortarsernc stærkt cilierede, Tibierne tornede.
,,Biulren", som den af Biavlerne frygtede Gravehveps kaldes,
ligner meget en Gedehams og blev ogsaa længe regnet til "v espa"
L., men dens ejendommelige store, skivedannede Hoved viser hon
til en bel anden Levevis. Den er her i Landet meget sjælden;
angiver som Findested: ,,Hafniæ", men i en nyere Tid
Fabricius
er den i hvert Fald kun fundet paa Bornholm, imellem Hasle og
Rønne. Den vil maaske findes i Jylland eller Tidsvilde. - Det
er en udmærket Graver, der anlægger sin Rede i Sand.
Chris t (1791) var den første, der nærmore iagttog dens
Levevis. Han saa den grave Gange og fange Bier; han fulgte
ogsaa Udviklingen. La tre i 11e (1802, p. 307-20, pl. XII, fig. 2)
undersøgte ogsaa dens Livsforhold. Den graver, ifølge hans Iagttagelser, en svagt skraanende, næsten horizontal, undertiden krum
Gang ind i Sandvolde, indtil en Fods Dybde. Hvepsen, der er saa
lidt sky, at man kan sætte sig ned og betragte den ved Arbejdet.
bygger kolonivis, flere Reder tæt ved Siden af hverandre. Dens
Bytte er Hus bier, som den overrasker paa Blomsterne eller fanger
i Flugten foran Bikuberne; den griber Bien i Thorax, omklamrer
den med Benene, drejer den om og stikker den mellem Hoved og
Bryst eller Bryst og Bagkrop ind i Bryststykket. I Løbet af nogle
faa Minutter falder Bien i Trækninger og søger forgjæves at stikke
sin Fjende; naar denne blev forskrækket, lod d&n sit Bytte falde.
Hunnens Æggestok indeholdt kun 5 a 6 Æg, saa at den i det højeste
anlægger lige saa mange Reder, da der kun er en Celle i hver.
Latreille beskriver Larven; han tager fejl, naar han mener, at

81
hver Larve kun behøver en Bi som Foder;
lidt.

det ,·ilde være altfor

Han saa ofte en Chrysis auratus (?) ventende ved Redens

Indgang

paa, at Gravehvepsen skulde flyve ud, for da at

ned og aflægge et Æg. -- Curtis

mutte

siger, at den tager And1·ena,

S hu c kar d (1837, p. 248) angiver Halictus-A.rter; maaske beror
det,

som W es t w o od siger,

byensis.
lang,

paa en Forvexling med Cerceris ry-

Denne Forfatter angiver (Il, p. 199), at Kokou'eu er 10'"

flaskeformig og dannet af en enkelt,

tynd Hinde.

Fa b re

(1856, p. 139) saa den tage Hus bier paa Blomsterne. S c hen c k
(1857, p. 144) saa den bygge i Gaderne i Wiesbaden, mellem Brostenene. Ifølge Des te fan i (Naturali ta Sicil. 1. Bd. p. 38-42)
skal den ogsaa tage Pelopoeus tubifex, Tachytes matronalis og
Vespa vulgaris.
Hvor

denne

Art

findes ,

optræder

i

den

bygger altid kolonivis og er derfor meget lokal.
beskinnede Sandvolde i Nær heden af Naaleskove.
er altid Husbien,

men det er vel muligt,

store

Skarer,

Den ynder solDens Hovedbytte

at den af og til tager

Halictus, navnlig de større Apis-lignende Arter. I de Egne, hvor
den har Kolonier, mærkes dens Naboskab paa Bistandene; Biavlerne
beklage sig i høje Toner over dens Røverier,

som i Juli Maaned

kan svække Bifolkene stærkt, og i enkelte Egne (f. Ex. Oldenborg)
anses den for Yærre end den frygtede Bisygdom,
pesten" (,,Faulbrut").

der kaldes "Bi-

Den indfinder sig paa Bistandene og snapper

Bierne bort foran Staderne, idet den slaar ned paa dem , ligesom
Falkene paa Fuglene, stikker dem og bærer dem bort, alt uden at
berøre Jorden.

I hYer Celle anbringes omtrent 10 Bier, hvorefter

Gangen lukkes til.

Pliilanthus diadema skal , ifølge L at re i 11e , tage en Halictus-Art.

VII. Bembecidæ.
Familjen omfatter kun en Slægt,

med en eneste dansk Art.

I hele sit Ydre minder dette Insekt meget om en Bi,

navnlig i

Bagkroppens Form, som vi først gjenfinde hos de sociale Hymenopterer.
Vidensk, .Meddel. fra den naturb. Foren.

1897.

6
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Linne regnede virkelig Bembex rostratct til sin "Apis", og der er
i dens Optræden en Del, som retfærdiggjorde denne Sammenstilling.
Den summer som en Bi,

naar den flyver, sværmer om En,

naar

man nærmer sig Boet osv.

l.
1.

BembexFabr.

Bembex rostrata L.

Fortarserne kamdannede. -

Arten

er sjælden hos os, hidtil kun iagttaget paa Bornholm og ved Tidsvilde.

Den graver sine Gange i Sandegne og holder sig, ligesom

Philanthus Triangulum, lokalt, i store Kolonier. -

Jeg har selv

ikke set dens Levevis.

(1804) vecl om den, at den bor "in monticulis
in singulis nidis pullo unico".
Latreille
(Ann. Mus. d'hist. nat. t. XIV, p. 419-422;
pl. 26, fig. 9-10 ~.
og 11-13 t) iagttog nærmere dens Levevis. Den graver med
Fabricius

arenosis solitaria,

stor Dygtighed og Lethed sin Gang i Sand, ved Hjælp af de kamdannede Fortarser;

Gangen er omtrent 1 Fod lang,

gaar mere

vandret end lodret ind i Sandbanker og ender inderst med en
enkelt Ccll~. Byttet bestaar af Syrplzus, Bornbylius, Eristalis tenax,

E. nemorum,

Lucilia Cæsar osv.

Larven omgiven af 6-

I en nybygget Rede fandtes

7 Exemplarer af Eristalis tenax;

denne

Larve var 10mm lang og beskrives nærmere. -

Latreille fandt
Parnopes cornea (den ejendommelige og sjældne Guldhveps) besøgende Rederne og mente derfor, at don lagde Æggene i disse, for

at Larverne kunde leve af Bembex-Larvens

Foder. Bembex'en
synes at kjende den som en farlig l<'jende og forfølger den med
Tegn paa stor Forbitrelse; . den styrter løs paa den, griber den fat
med Benene og søger at dræbe den med Braaden.

Parnopes for-

svarer sig blot ved at rulle sig sammen (1. c. p. 413-418).
Le p e 1et i er

og Serv i 11e have udførligt fremstillet dens

Levevis (Encycl. meth.).

Byttet var F.n-istalis, Stratiomys,

Musca

etc.; den griber det med Forbenene og lammer det med Braaden.
I hver Celle lægges 10-12

.Fluer til Larven. -

De saa ogsaa

...
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Parnopes cornea ved Reden; dens Fortarser ere cilierede ligesom hos
en sandbyggende Gravehveps, og ved Hjælp af disse kan den grave
sig ned til Bembex-Reden

og faa sine Æg anbragte.

lukker nemlig altid for Reden med Sand,

Bembex'en

naar den flyver ud,

og

maa selv grave Gangen op, for hver Gang den kommer hjem med
Bytte.

De mene, at Parnopes-Larven snylter paa Bembex -Larven,

men anse det ikke for ·umuligt, at den kun lever af Foderet.
Da h 1bom

tog fejl af Kolonien og troede, at hver Rede havde

flere Udgange, altsaa var dannet af forgrenede Rør.
Om Fodringen
Tnvl.

af Larven

synes der endnu at herske nogen

Dog synes det ifølge Fa b res

iudgaaende Iagttagelser

over

Bembex vidua Fabr. etc . virkelig at knnne finde Sted .

VIII . Pemphredonidæ.
Denne Familje omfatter en Række smaa .Arter, fordelte i flere
nærstaaende

Slægter.

De fleste .Arter bygge i gammelt Træværk,

hvor de i Reglen benytte de af and.re Insekter eller Insekters Larver
dannede Gauge.

Undertiden

der maa udrenses,

ere disse Gange fyldte med Boremel 1

og vi faa derved en Overgang til dem, der paa

egen Haand gnave Gange.

Dette sidste er, efter mine Erfaringer,

kun Tilfældet med Slægten Pernphredon.
i Sand,

Endelig leve nogle . enkelte

ja inden for samme Slægt ( Mimesa) findes endog nogle

Træ - og nogle Sandbyggere.
Byttet er, systematisk, bestemt begrænset til Insecta liomoptera,
et ret interessant

Forhold . De større .Arter ( Mimesa) tage Cikader,

en .Art af Psen tager

Psylla,

den ganske

lille Spilornena tager

Coccus, alle de øvrige Bladlus.
Endskjønt

der i .Arternes Bygning

er en ikke ringe Forskjel,

er dog det Typiske hos dem forholdsvis let at fastholde . Mandiblerue
Yariere efter Redebygningen,
tandede.

Bagkroppens

spidse og smalle eller brede og fler-

Form er ogsaa varieret;

hos .Mimesa og

Pempltredon have vi to forslrjelligt udviklede Former af en stilket
Bagkrop. -

Kokon'en fandt jeg altid ufuldkommen i denne Familje.
I

6*
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1.

MimesaShuck. (1837).

Mandiblerne ere totandede; Tanden i Inderranden betydelig mindre
end den stumpe Spids af Mandiblen; Benene ere korte; Fortarserne
svagt cilierede, Tibierne forsynede med Torne. Bagkroppen er langstilket, Stilken forskjellig hos de enkelte Arter; Endesegmentet (her
6. Ring) er fladt, trekantet, forsynet med en Rand.
De helt sorte Arter, M. bicolo1· og Daklbomi, synes at bygge
i Træ; de med delvis rød Bagkrop, 111. equestris og Sliuckardi, i
Sand. Arterne ere saa forvexiede, at den ene Forfatter sjældent
ved, hvilken den anden har ment. De flyve i Juli og August og
fanges mest paa Skjærmplanter.
1.

Jur.

Mimesa equestris Fabr.

(non Shuck.)

Psen bicol01·

3.
Arten er almindelig

Sandegne, hvor den graver sine Gange

Sandet.
S hu c kar d (1837, p. 57 og 230): den lever selskabelig, i
skarevis, paa de fleste sandede Lokaliteter og bærer Homopter(Cikade-) larver ind. Det er urigtigt, naar W es tw o od (1840,
p. 196) ,,efter Shuckard" angiver, at den gnaver Gange i Ved.
Mimesa Slmckardi Wesm.
Den er mindre hyppig hos os. -

2.

Den skal bygge i Sand.
den er enlig i sin Leveat
siger,
57)
p.
(1834,
d
kar
S hu c
vis; han saa den bære en Cicade(?) larve ind.
3.

Mimesa bicolor W esm.

Intet er bekjendt om dens Levevis.

Muligvis bygger den dog

Sand.
111imesa Daklbomi W esm. = imicolor Dbm.
Fortarserne svagt cilierede. Denne ret almindelige Art vides
(1837, p. 232) saa
med Sikkerhed at bygge i Træ. Shuckard
Den tager
ligeledes.
a.
o.
k
c
den bygge i Træstolper osv. S c h en
Cicadelarver. Hos os er den fanget paa Træstubbe og Planke-

4.

værker, hvor den har bygget.
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2.

Psen Latr. (1796).

Mandiblerne 2-tandode; Benene ere korte, uden Tornbesætning
og højst med svage Cilier paa l<'ortarserne.
Arterne bygge i Træ,

vistnok altid i andre Insekters Gange,
som de i det højeste udrense for Smuldet.
Byttet er hos den ene af vore Arter Psylla, hos den anden
vistnok Bladlus.
1.

Psen concolor Dbm., sjælden hos os.

Den eneste, der -

saa vidt vides - har iagttaget denne Arts
(1866, p. 470). Han fandt dens Reder i Rubusgrene, hvor Rede bestaaende af en Række Celler. I nogle af disse,
hvor Larven ikke var kommen til Udvikling, fandtes endnu Foderet
urørt som en Samling Nymfer af en Art Psylla, der havde 4 rudimentære Vinger. I hver Cello omtrent en Snes Stykker. Som
Levevis, er Giraud

Skillevægge mellem Cellerne fandtes tynde, faste og glatte, runde
Skjolde, der vare s,·agt hvælvede og saa ud, som om de vare af
Pergament. Larven var 4_5mm lang, hvid, blød og glat. Pup1)en
laa nøgen, uden Kokon.
Jeg fandt en Del Reder af denne Art i udgaaede Grene af Ask og
Hyld (paa Træet), samt i en Sesia-Gang i den nederste Del af en
Himbærstængel. l<'oringen af disse Reders Vedkommende kan det med
Vished afgjøres, om Psen selv har udgnavet Gangen, mon ved flere
kan det tydeligt ses, at det er ældre Gange af andre (Crossocerus

capitosus, Bembecia ltylæiformis), som den bar taget i Besiddelse.
Det er i det højeste meget blød ::Uarv, som den vil kunne gna,e
en Gang i, og i Reglen vil den sikkert søge tomme Gange til at
bygge i. Dens Reder ere meget regelmæssigt byggede. Skille,æggene ore dannede af Marvsmuld, der gnaves af Gangens Vægge
Af denne Masse opføres en Række tynde
Skaale, der hver lukke for en Celle og danne Bunden for en ny.

og æltes med Spyttet.

I en Stængel, hvor )!arven er hvid, komme de - som Giraud siger ganske til at ligne Pergament. Den Marv, der bruges til dem, afgnaves, hvor Forholdene tillade det, ringformigt lige indenfor det
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Sted, hvor den næste Skillevæg skal være; Cellerne faa derved en
Udvidelse fortil, der senere kommer Larven tilgode, naar den skal
~

·

spinde sit "Laag". Dette kommer nemlig
til at afslutte den Runding, Udvidelsen

har begyndt. -

Afstanden mellem Skillevæggene: Cellernes Længde,
er temmelig ens; den kan va1iere mellem 7,5 og 11 mm, men er i

Reglen 9mm. Cellens Bredde er 3-3,5mm . Antallet af Celler i den
enkelte Rede er sjældent ret stort, sædvanlig 3, 4 eller 5, selv om
Gangen er lang nok til, at der kunde anlægges flere.
Larve

11

er hvid,

svagt tenformig,

med fremstaaende Ringe

og tyk, afrundet Bagkropsspids.
Puppen
er ligeledes hvid. Den bærer hos begge Kjøn smaa
Tappe paa Issen og Mesonoten. Paa Bagkroppen findes kun nogle
smaa Torne i Bagranden af 2.-6. Segment. Larvehuden snoes ved
Forpupningen.
Kokon'

en er ufuldstændig.

Larven spinder et skaalformigt

"Laag", som dog ikke berører den foranliggende Skillevæg; det er
ofte fortsættes dets Rand ned ad Cellens Sider som
et mælkehvidt, tæt Spind, der dog aldrig naar helt ned til Cellens

mørkt (rødt);
Bund.

Exkrementerne udtømmes efter Indspindingen som flydende,
paa en Gang. De danne en sort, ringformig Kage i Cellens
Bund.
2.

Psen atratus Dbm.

Ikke sjælden hos os; den bygger i

gammelt Træværk.

(1837) skal have set den bygge Rede i Straaene
paa et Tag, forsynende Cellerne med Bladlus, i et Antal af .100
Stkr. i hver Celle. Ægget er hvidt, halvgjennemsigtigt og hæftet
til Bagkroppen af en Bladlus, i Bunden af Cellen. (Westwood
II, p. 197 .) N <irdl in ger (1848, p. 270, Taf. II, fig. 11) fandt
dens Rede i raadent Piletræ og giver en Tegning af den. Gangen
var 50mmlang, lige og 4mmbred. Der var 6 med Larver forsynede
Celler i enRække, hver af Cellerne 8mm lang . Der gives et forstørret Billede af den 5mm lange Larve, samt af dens Hoved og
Kennedy
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Munddele. Gira ud (1866, p. 470, Anm.) "fil have klækket den
Begyndelsen af September af en Rubus-Stængel.

3.

Passaloecus Shuck. (1837).
Xyloecus Shuck. (1837).

Denne Slægt omfatter kun smaa, helt sorte Arter med et
bredt, noget afrundet Hoved, langstrakt Thorax og ganske kortstilket Bagkrop. Benene ere slanke, uden Besætning af Cilier eller
Torne. Mandiblerne hos Hunnerne ere ejendommelige, ved at de bli\·e
bredere udefter og i Spidsen ere skraat afskaarne med en skarp
Eg; de ere noget hule og i Spidsen saaledes indskaarne, at der
fremkommer 2 eller 3 Tænder. Hos Hannerne ere de kortel'e,
smallere og spidse. Denne ::Uandibel-Form staar i bestemt Forbindelse med Redebygningen, idet den egentlig ikke egner sig til
at udgnave en Gang med, men desto mere til Redens Udstyrelse.
Kun en enkelt Gang bar jeg fundet en meget uregelmæssigt og
t1bebjælpsomt anlagt Rede; ellers benytte Arterne altid Hulrum som
andre Gravehvepses gamle Gange, overhuggede Græs- og andre Plante'traa,

tomme Galler, Larvegange i gammelt Træ osv. Til SkilleYæggene synes de ikke at benytte Marvsmuldet, som de fleste andre
Stængelbyggere, men andre Ting, som maa hentes udenfor Reden,
og paa Dannelsen af dem anyende de i det hele en betydelig Omhu.
Det,

man hidtil vidste om Redens Indretning, var Go ure au' s
Meddelelse (1857) om en Passaloecus gracilis -Rede. Han fandt
her, at Skillerummene dannedes af Sandkorn og Gulerodsfrø. Je g
har selv fundet og nøje undersøgt en Mængde Reder af de 3 Arter:
P. gracilis, turionmn og monilicornis, og har fundet fælles for disse
Arter Anvendelsen af et Slags Harpix. Hos P. gracilis ere de af
Goureau omtalte Smaasten klistrede sammen med et Stof, som her
er vanskeligt at opdage; men i nogle Reder var Indgangen lukket
med en hel Skillevæg af dette Stof, og i Rederne af P. monilicornis
ere endog alle Skillevæggene mellem de enkelte Celler dannede
deraf. Det viste sig at være et gummiagtigt Stof, der opløses let
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i Sprit, først efter nogen Henstand ogsaa i Vand, og i tør Tilstand er
meget sprødt, med en glinsende Brudflade. P . monilicornis anvender
det i saa stor Mængde, at det ikke er muligt at tænke sig, at den
selv skulde afsondre det. Snarere er det et Harpixstof, som Hvepsen
forstaar at opløse og anvende. Et Fingerpeg i denne Retning kunne
vi maaske finde i den Omstændighed, at nogle af Arterne synes at
holde sig til Naaleskove og Naaletræplantninger, hvor de bygge i
tomme Barkbillegange, Harpixgaller etc. Formen af l\landiblerne
er sikkert gunstig for denne udstrakte Harpixanvendelse; iøvrigt
afviger Mandiblernes Spids betydeligt hos de enkelte Arter, hvortil vi
ikke kunne paavise Grunden, før deres Levevis bliver nøjere kjenclt.
Ifølge den gamle Theori skulde Slægten snylte bos andre,
mindre Gravehvepse. Den modbevistes ved Kennedy'
s Iagttagelser
(1838) over P. gracilis, som han saa bygge i Hullerne i Stolper
og· bære Bladlus ind, men fik atter en kraftig Støtte i Rat z c bur g, der. klækkede P. turionum af Harpixgaller paa Fyr (dannede
af en Sommerfuglelarve, Retinia resinella) og antog, at den var
Snylter hos Gallens Frembringer. Nord 1in ger (1848, p. 269),
der fandt P. insignis byggende i gamle Barkbillegange, betvivlede
Rigtigheden heraf. Go n re an udtalte ogsaa sin Tvivl derom (1856)
og gjendrev den (1857) ved direkte Iagttagelser over Passaloecus
gracilis; han viser bl. a., at denne Art, som fandtes sammen med
en død Pemphredon iinicolor i en Stængel, maa have bygget Rede
i de af andre Gravehvepse forladte Gange, og i clet af Ratzebnrg
omtalte Tilfælde har P. turionum bygget i de tomme, allerede forladte Galler, ikke snyltet hos Sommerfuglens Larve.
Arterne ere saa smaa, at de kunne nøjes med knappere Plads
og smallere Gange, end de fleste andre Træbyggere; de ere ikke
meget kræsne i Valget af Bolig; man kan finde en enkelt Art i
Stængler paa Jorden, i oprette Græsstraa, i Billegange i Træværk
osv., altsaa paa de forskjelligste Lokaliteter.
Byttet bestaar, saa vidt det er kjendt, af Bladlus, hvoraf et
større Antal fyldes i hver Celle. De tage næsten altid vingeløse
Former.
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Larren er smal, lige og langstrakt. Ringene staa stærkt frem.
Halsen er tydelig og Hovedet lille. Farven or lys, enten rent hvid
eller srngt rødlig.
Spindet er ufuldstændigt; Larven spinder en tynd, rødlig Kalot
fast til den foranliggende Skillevæg, og Randene fortsætte sig ofte
som en meget tynd Hinde ned ad Cellens Vægge. I lange Celler
spinder den ene Art desuden en plan, meget fin Skillevæg indenfor
for at formindske Rummet, hvori den ligger.
Arterne fanges paa alt Slags gammelt Træ og Træværk og
paa Bladene af Buske, sjældnere derimod paa Blomster.
1. Passaloecus gracilis Curt. Vor almindeligste .A.rt, hvis
Reder man let støder paa.
1fancliblerne ere næsten som bos en Bi, bule, i Spidsen hos
Humrnn to-tandede, bos Hannen kortere, spidse ..
Arten er lille, navnlig kunne Hannerne være meget smaa.

Rederne fandt jeg i gamle Rubusgrene og i gamle, paa Jorden
liggende Artemisia-Stængler,
der i Forvejen ha,·de buset en Pemph?·edon imicolor- eller Rlwpalwn tibiale-Rede, og senere var taget
i Besiddelse af P. gracilis; endvidere i udgaaede Grene af Ask og
Hyld (paa Træet) og i af Naturen hule Stængler, der ere overf. Ex. Græsstraa og Hypericwn perforatumStængler. Jeg har ingen Rede set, om hvilken jeg med Sikkerhed

huggede af Leen,
kunde antage,

at Hvepsen selv havde gnavet Gangen. lHeget ofte
bygger Arten i gamle Billegange i Brædder, Stolper osv.; af disse
udrenser den dog vist Vedsmuldet. Det vilde uden Tvivl ofte være
til Fordel for Arten, om den selv kunde udgnave sig Gange, thi
de forefundne Hulrum ere meget forskjellige i I<'orm, Bredde osv.
og forlange derfor ofte et betydeligt Arbejde ved Dannelsen af
Skillevæggene.
Kennedy

(1838) var don første, der undersøgte dens Redebygning. Han fandt dens Reder i Træstolper og saa den bære
Bladlus ind i .Munden. Go ure au har nærmere beskrevet en Rede
(1857, p. CLVII), som ban fandt i 1\Iaj 1857 i en lille Rubusgren,
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der var stukket ned i en Urtepotte til Støtte for en Nellike .
.JlarYen var udhulet til en Dybde af 50-Gomm, og inderst i den
derved frembragte Gang fandtes 5 ved Skillevægge sondrede Celler.
I hver af disse laa en nøgen, gullig Puppe. Der fandtes ikke mere
noget Spor af Byttet, hvoraf ban slutter, at det bar været Yingeløst
og blødt i alle Dele, at saavel Krop som Ben ere ædte op, og at det
derfor rimeligvis bar været Bladlus. Skillevæggene vare mærkelige
ved, at der i hver af dem bemærkedes et modent Gulerodsfrø og et
Sandskorn af samme Størrelse som Frøet. Reden befandt sig Yed
Siden af nogle Roser med Bladlus og tæt ved et Bed med Gulerødder, der skulde give Frø, samt Yed Kanten af en sandet Alle,
hvori G. finder et :Fingerpeg om, at H,·epsen besidder en Forstand
1iaa at spare sig for Arbejde, ,ed at vælge et Sted til Redebygning,
som frembyder alle Betingelser for Redens :Forsyning i deus umiddelbare Nærhed.

At Hvepsen er Redebygger og ikke Parasit hos
andre, er derefter afgjort. Giraud (1866, p. 472) klækkede Arten,
skjønt sjældent, af Rubusgrene. Den gnaver, mener han, meget
smalle Gange og samler smaa Bladlus, vistnok en grønlig Art.
Da Arten bygger l andre Insekters forladte Gange, ere disse af
meget forskjellig Længde og Bredde. I en lang Gang benytter den kun
den inderste Del til Anlæg af sine Celler. Det højeste Antal Celler,
jeg bar fundet i dens Reder, er 9, det mindste 2; i Reglen er der
4 a 5. Deres Længde kan være forskjellig, snart kun 6 - 7mm,
snart 9-12=.
Skillerummene ere dannede af Smaasten, der
dynges sammen, ofte blandet med Jord, i en lille Strækning efter
Anlæget af hver Celle. I smalle Gange bestaa de undertiden kun
af et Par store Sandskorn (1=), men i uregelmæssige og brede
Gange kunne de blive 4- 5, indtil 10= tykke. Da ingen anden
HYeps benytter Grus til Skillevægge, er Reden let kjendelig, se!,
om der ingen Larver findes i den. Undertiden kan man mellem
Smaastenene finde de mest besynderlige Ting som smaa .Mosplanter
osv., og ligesom Goureau Gulerodsfrø. Naar man k!ø,·er en Gren med
dens Rede i, falder Skillevæggenes Grus let ud; kun for Enderne,
altsaa op til de to sammenstødende Celler, holder det sig. "fed en
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nærmere Undersøgelse Yiste det sig, at dette skyldtes, at Sandskornene
eller Smaastenene her ere klistrede sammen. Jeg formoder, at det
er det samme harpixlignende Stof, som hos monilicornis, da jeg i
en Rede, ved Indgangen, fandt denne lukket med en sprød "Harpix"klump.

I Reglen nøjes den dog med, lidt indenfor Aabningen, at
fylde en Strækning op med Jord og Grus, en enkelt Gang ogsaa
med noget Marvsmuld, afgnavet lige udenfor Stedet. Cellerne forsynes med smaa, vingeløse Bladlus.
L arv en er usædvanlig slank og ligger lige udstrakt. Den
minder i meget om Pempltredon unicolor's, men er mere ens bred,
Rygfolderne staa stærkere frem , Hovedet er paafaldende lille, ligesom siddende paa en tynd Hals . Farven varierer lysere og mørkere
efter Foderets Mængde. Der er en kjendelig Forskjel mellem de
inderste og yderste Larver i samme Rede. De første ere rødlige,
de sidste, der ofte tillige ere mindre, ere hvidlige. Dette er ikke
begrundet i Kjønsforskjel, som jeg først troede, men beror kun paa
Mængden af den fortærede Føde, og denne aftager henimod Udgangen. Do yderste Larver blive undertiden ganske smaa. Ogsaa
her ere Hannerne talrigst og ligge udenfor Hunnerne.
P up ll o n har fine Torne langs Randen af 2. - 5. Bagkropssegment; den mangler alle Sidetorne og ender med en lang Spid .
Hoved og Bryst ere glatte, uden Tappe; kun Panden bærer, nedenfor Bi øjnene, naar man betragter Hovedet fra oven, nogle smaa
vorteagtige Udvæxter, der ere noget forskjellige hos de enkelte
A.rter og hos denne kun bestaar af 2. Den er gullig og skinnende
blank. Lige efter Forpupningen er Bagkroppen meget bredt fæstet
til Thorax og noget nedtrykt, med store Sidefolder, Hovedet af en
næsten rund Skiveform. Snart ændres dog dette Udseeende, idet Bagkroppen bliver trind og ved Grunden smallere, Sidefolderne forsvinde,
og Hovedet antager en hel anden Fa9on: bredt fortil, smalt bagtil.
Spindet

minder ganske om I'sen's, idet Larven kun faar
spundet en rødlig Kalot, undertiden med en fin Fortsættelse som et
hvidt Spind ned ad Siderne. Exkrementerne udtømmes tilsidst
ligesom hos Psen.
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Snyltere
synes den at have tilfælles med Pemphredon unicolor: Omalus auratus og Peritlwus mediator.
De af denne Art·
Reder klækkede Exemplarer af Snylterne ere, som
man kunde Yente
det, usædvanlig smaa. I mange Reder findes alene
Peritlwus-Lan-er;
den synes saaledes ogsaa at være denne Arts
værste Fjende.

2.

Passaloecus insignis v. d. L.
)landiblerne ere bos Hunnen 3-tandede.
Denne mellemstore Art fanges paa gammelt
Træværk, hvor
den ogsaa bygger. Jeg fandt ikke dens Rede.
Nord 1in ger
(1848, p. 269) er den eneste, der giver nogen
Oplysning om dens
Redebygning. Han fandt en Rede i en Gang
af Hylesinus polygrapltus L. Ved Enden af Modergangen fandtes
2 Larver, der kun
vare adskilte ved nogle "Mutige Scheidewiind
e". Disse vare Yist
Larvernes Spind; de rigtige Skillevægge bar
ban ikke bemærket.
l!' it c h (The Entomol. 1879) skal have klækk
et Arten af tomme
Cynips Kollari-Galler.
3. Passaloe_cus corniger Shuck.
Mandiblerne med 3 spidse Tænder, navnlig er
den første lang
og spids. En mellemstor Art.
Kennedy

(1838) saa den bygge i Træstolper og med Aphid
er i
i\Iunden, bærende disse ind i Reden. Giraud (1866,
p. 472) siger. at
den tager en sortagtig Bladlusart. - Selv tog jeg
Hvepsen i Klækkehus, hvor den var fremkommen af gammelt Tømm
er og Gærdsel.

4. Passaloecus turionum Dbm.
Mandiblerne 2 - tandede. Denne store og smukk
e Art har en
interessant Bolig: de paa Fyrretræ siddende tomme
Harpixgaller af
Retinia resinella. Derved har Arten allerede for
længst vakt Opmærksomhed .

e

.J..llerede Bo u c h (1834, p. 177) klækkede "Stigm
us minutus"
af disse Galler. Rat zebu r g (1844, p. 33 og
35; ~ tab. 4, fig. 11)
klækkede den i ::Uængde i Maj og Juni af de
omtalte Galler. Da
han fik mange Exemplarer af denne Gravehveps,
men kun ganske
faa af Sommerfuglen, troede han, at den snylted
e hos denne. ::Uen
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dis e Galler sidde flere .Aar paa Træerne, efter at de ere forladte,
og benyttes da til .Anlæg af Reden. Paa Ratzoburgs Autoritet
antog man, at den snyltede hos Sommerfuglen; Dahlbom og Taschenberg· (1861, p. 189) ere endnu af denne Anskuelse.
Jeg klækkede Arten den 1. Juli 1888 af et .A.ntal tomme Galler,
men til Trods for den omhyggeligste Undersøgelse lykkedes det mig
ikke at finde Reden. A.t .Arten ogsaa .kan bygge andetsteds, viser
allerede den Omstændighed, at den kjendes fra hele Landet, medens
den omtalte Sommerfugl, Retinia resinella, først i de sidste .Aar
har begyndt at udbrede sig. Jeg fandt da ogsaa en Rede af den
i en tom Gang af Afyelophilus piniperda i et .Fynesku.d. Gangen
rnr ganske kort, saa at der kun blev Plads til en enkelt Celle.
Cellen var lukket med en Skillevæg af samme Beskaffenhed som hos
monilicornis.
Puppen · har paa Panden en do b b e 1t Forhøjning paa hver
Side, hvoraf den inderste Del træder mindre frem.

5.

Passaloecus monilicornis Dbm.

Det er vor største .Art og tillige den, der hyppigst fanges,
maaske fordi den hyppigt besøger Blomster. lllandiblerne ere store
og totandede .
Reelen fandt jeg i en Himbærstængel. Gangen, der var gnavet
ind fra Spidsen af, var 180mm dyb og 2,5-3mm bred. Den var
uregelmæssigt bugtet og dens Vægge uregelmæssigt bulede, hvilket
tyder paa, at den selv bar udgnavet den. Da Stængelen havde en
tyk Man·, har den kunnet gnave en Sidegang paa et Sted, hvor
Hovedgangen gjør et stærkt Sving. Gangen var helt optaget af
Celler lige til Udgangen . "Ved tynde, lodrette Skillevægge af det
barpixagtige Stof var Gangen delt i 14 Celler, hvis Bredde var
lig den oprindelige Gangs. Cellernes Længde varierede mellem 11 og
20mm, i Gjennemsnit var den 14mm. Cellernes Indhold var: a. en
Hun, b. en Omalus auratus, c. en Hun, d. en Han, e 1 • endnu fyldt
med Foderet (Bladlus), e 2 • (Sidegang) en Han, f., g., h. 3 Hanner,
i. forsynet mod Foder, j., k., 1., m. 4 Hanner.
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L a r v e r n e adskille sig ikke fra P. gracilis'.
Puppen
bærer paa Panden, paa hver Side, to smaa, ens
store Vorter, siddende lidt fra hinanden.
Spind e t er som hos P. gracilis. I Celler, der ere over 11mm
lange, har Larven yderligere spundet en ganske fin, plan Skillevæg
indenfor, som findes 7-11 mm fra Cellens Bund.

4.

PemphredonLatr. (1796).
Diphlebus Westw.

Mandiblerne ere meget stærke, bule, i Spidsen afskaarne, med
4-5 Tænder. Benene ere af Middellængde, spinkle og svagt tornede. Bagkroppen med kortere eller længere Stilk.
Arterne bygge i Træ og Stængler, hvor de gnave Gange med
de dertil fortræffeligt egnede Mandibler. Byttet bestaar i Bladlus,
hvoraf de kun tage uvingede Former. Skillevæggene i Cellerne
dannes altid af Marven, som gnaves af Væggene og stampes sammen
i en kortere eller længere Strækning efter hver Celle.
1.

l.

Subg. Ceratoplwrus Shuck. (1837 ).

Pemphredon rnoris Shuck.

Mandiblerne 2 -tandede.
fundet i et enkelt Expl. her i Landet.
2.

Kun

Subg. Cemonus Jurine (1804).

2. Pernphredon unicolor Latr. Fabr. (non Jur.!).
stærke, 5-tandede.

Mandibleme

Denne mindre Art er overordentlig almindelig den største Del
af Sommeren, paa gammelt Træværk og Slrjærmplanter. Dens
Reder træffer man næsten overalt; det er dem, man først og
hyppigst støder paa , og de benyttes i vid Udstrækning af andre
smaa Gravehvepse. Jeg kar navnlig fundet dem i gamle Rubusgrene og Himbærstængler, men de træffes mange andre Steder,
f. Ex. i Stængler af Rurnex dornesticus og Chenopodium maritimurn,
i Plankeværker, gammelt Træ osv. (i Billegange), i tomme Galler
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o. desl.

Den vælger altid oprette eller hængende Stængler; i do
paa Jorden liggende kommer den ikke. Hvepsen gnarer en Gang
i :Marven osY., som netop er saa Yid, at den selv kan beYæge sig
i tlen, og hvis Længde i Gjennemsnit er 6". I denne Gang indrettes Cellerne ved, at Gangen afdeles med Skillerum af smaa Man-stykker, der stampes sammen. Naar MarYmassen er bred nok dertil,
gnaver den Sidegange; hertil fordres en mindst 6,5mmbred Man-masse. Er den smallere (5mm), forbliver Gangen ugrenet, Yed en
Bredde af 6-7mm er der en Begyndelse til Forgrening, og ved
7_gmm Tykkelse findes altid virkelige Sidegange. Reden kan der,·ed faa et højst forskjelligt Udseende. For Forgreningens Skyld
gnaver denne Art Gangen langs den ene Side i Stænglen, og Sidegangono gaa da ud til den a;nden Side. Den er sig altsaa Formaalet bevidst,

allerede naar den begynder. Naar Gangen er udog den første Celle er forsynet med Foder, begynder den
at gnave en Sidegang lidt længere ude, og det Marvsmuld, den
faar herfra, anvender den til at lukke for den første Celle med.
Det hænder undertiden, at den bygger den anden eller endog den
tredje Celle, før Forgreningen begynder. I saa Fald danner den
gnavet,

kun en ganske tynd Skillevæg mellem disse Celler i samme Hække.
Pørst naar Sidegangene begynde, faa vi lange Rum med Mar.sllluld
mellem Cellerne. Er Marven tyk nok, saa at Sidegangene kunne
ligge fuldt ud jævnsides med Hovedgangen, anlægges Cellerne udelukkende i Sidegangene, og Hovedgangen danner da kun en fælles
Korridor for alle Cellerne. Undertiden ere Sidegangene saa lange,
~t der i hver kan anlægges flere Celler, men dette er dog sjældent
Tilfældet; endnu sjældnere ere Sidegangene igjen forgrenede.
Bytte t bestaar i Bladlus af forsh"jellige Arter, snart sorte,
snart grønne. Jeg saa den f. Ex. stjæle Bladlus paa Tanacetuin
mtlgare fra Myrerne I som vaagede over dem. Ægget anbringes
omtrent midt i Cellen, midt imellem Forraadet.
Jeg fandt ofte Reder, hvor alle Cellerne endnu vare fyldte
med Forraad, uden at der i nogen af dem havde været udYiklet
nogen Larve. Disse Celler ere ofte ganske korte, Skillenllllmene
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smaa, og hele Bygningen viser, at Arbejdet er gaaet hurtigt.

I disse

Celler er der slet ikke lagt Æg, og de ere altsaa byggede, efter at
Ægforraadet var sluppet Oll.
ei· gullig, lidt tenformig, med fremstaaende Ringe.
Larven
Hovedet tydeligt med store Manclibler. Den spinder kun et Laag ,
sjældent et fint Spind indenfor.
Denne Art har ofte været iagttaget, men uden at der var oplyst synderligt om dens Redebygning. Du f o ur og Per ris (1840)
klækkede den af Rubusgrene; de troede, at den her levede som
paa Larven af Trypoxylon figulits og Osmia parvula.
K e irned y (1838) bar set clen gnave Gange i raadent Ved og

Parasit

(1858) klækkede den ogsaa af
samle Bladlus ind. Gourean
Rubusgrene og hævder, at den selv bygger Rede. Gir au d (1863)
fandt dens Rede i Lipara lucens-Galler paa Tagrør, i Hyldegrene ,
tomme Galler af Cynips-.A.rter osv.
Den er overordentlig plaget af et Par Snyltere, som ofte findes
i hver eneste Celle i hele Reden, nemlig Omalus auratus og Peri-

tlwus mediator 1).

Girand fandt ogsaa Mesoleius sanguinicollis Gr.

hos den.
Perithous lægger .Æg igjennem Stænglen, udefra, paa Larven
eller Puppen, som udsuges udvendig. Hvor ejendommelige Forhold
Snyltelivet kan fremvise, kan jeg her nævne et Exempel paa; saaledes fandt jeg oftere Perithous-Larven i Omalus auratus' Kokon.
Af en Fejltagelse er den kommen til at lægge Æg paa denne Guldhvepselarve, der har levet af Gravehvepselarven, og Peritlwus-Larven
udviklede sig fuldt saa vel af den som af den egentlige Vært.
3.

Pemphredon lethiferShuck.

Mandiblerne 4-tandede.

May r (Torymiden, p. 74) klækkede den af tomme CynipsGaller. Jeg tog den i et Klækkehus, hvor den i store Mængder kom
ud i Juni og Juli 1888 af gammelt 'l'ræ, sammen med Masser af
dens Snylter Omalus coeruleits De Geer og store Exemplarer af
Peritlwus mediator.
1)

Jvfr. den efter nærværende Afhandling trykte Tilføjelse Nr. 2.
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4.

I'empltredon lugubris Latr.

lliandiblerne 4-tandede.

Denne store Art bygger almindelig i gamle, raadne Træer, brnr
den gnaver Gange i Vedet.

Gangene følge Vedets Bygning og rette

sig efter denne. Hvepsen ynder meget at give Reden de samme Forgreninger, som P. unicolur, med Gange ud til den ene Side af Hovedgangen. Hver Sidegang ender i en Celle, undertiden anlægges der
flere Celler efter hverandre i en saadan Gang, men aldrig i selve Hovedaar en Celle er forsynet med Foder, og Ægget er lagt,

gaugen.

stoppes Gangen til med Vedsmuld. -

Jeg fandt 2 Generationer. -

Byttet bestaar i Bladlus; den valgte næsten altid nogle smaa sorte,
vingeløse Bladlus med en graalig Beklædning. I Stængler bygger
denne Art aldrig, dertil er deu for stor. Af Snyltere fandt jeg
Peritltous mediator almindelig;

det var store Exemplarer af denne.

Peritlwus opholder sig udenpaa de gamle Træer og lægger Æg ind
i Cellerne.

Ogsaa Omalus coeruleus er almindelig i dens Reder;

dens koniske Kokon ligger altid inderst, i Bunden af Cellerne.
5.

DiodontusCurtis.

De smaa Arter af denne Slægt ere de eneste Pemphredonider,
De grave her Gange og forsyne Cellerne med

som leve i Sand.
Bladlus.
1.

Diodontus tristis v. d. L.

Dahl bom saa den bygge i Sandet.

Den samlede Bladlus

paa Elletræernes Blade.
2.

Diodontus minutus F.

Kun fonden paa Sand; besøger urteagtige Planter, der ere besatte med Bladlus.

X. Sphecidæ. .
Denne Familje, der omfatter nogle af de største Gravehvepse,
udmærker sig ved en ejendommelig stilket Bagkrop. Det er udpræget sandgravende Hvepse med kamdannede Fortarser og stærkt
tornede Tibier.
Vidensk. Meddel. fra den naturh. Foren.

1897.
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1.

AmmophilaKirby (1798).

1. Ammopliila sabidosa L.
Denne Art er almindelig .hos os i Sandegne,
Dens Levevis har ofte været iagttaget.

helo Sommeren.

De Geer

(II, 2, p. 822. Pl. 28, f. 7-15) meddeler en Iagttagelse af Ro 1an cler, som saa den grave en dyb Gang i Sandet
og tilsidst slæbe en stor Larve ned deri. Det mærkeligste rnr,
at den, efter at have lukket Reden, atter aabnede den nogle Dage
senere for at indbringe en ny Larve. Den første rnr da fortæret
af Ammophila-Larven,
og da den nye var lagt ned til den,
lukkedes Gangen igjen med Sand. Rolander fortalte, at han havde
set dette gjentagne Gange. - Denne Iagttagelse, som gaar igjen i
Literaturen, beror paa en Fejltagelse. Jeg bar atter og atter fulgt
hele Hvepsens Arbejde med at udgrave Reden og forsyne den, og
ved derfor sikkert, at en forsynet Rede kun ved en Fejltagelse af
Hvepsen kan blive gravet op igjen. Arten tager meget store
Sommerfuglelarver, snart af Maalere, snart af Ugler o. a., som b,er
for sig ere tilstrækk(llige til Hvepselarvens fulde Udl'ikling. Gangen
fandt jeg altid meget kort, kun nogle faa Tommer ned i Sandet.
Først graver Hvepsen lodret ned, derefter drejer den ud til den
ene Side, og Gangen ender her med en Celle. Den Maade, h,·orpaa
den skaffer den udgravede Jord bort, er ganske ejendommelig.
Dens :E'orben ere langs Randen forsynede med en Række af lange,
udstaaende Haar, og en lignende Haarbesætning findes paa Bagsiden
af Hovedet. Naar den bøjer Forbenene sammen og trykker dem op
mod Hovedets Underside, dannes saaledes en rummelig "Kurv".
I denne fylder Hvepsen hver Gang den løsnede Jord, og idet den
støtter sig paa de 2 bageste Par Ben, bærer den saaledes efterbaanden
den udgravede Jord udenfor Gangen og kaster den her. Naar Gangen
er færdig, lukkes Indgangen omhyggeligt til med smaa Stykker Træ,
Smaasten o. lign., og Hvepsen flyver bort for at opsøge sit Bytte.
Dette stikkes (ifølge Fa b re) i alle Kroppens Ringe og slæbes, naar
det er bragt ned til Jorden, saaledes at Hvepsen griber dets Forende
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med sine store l\Iandibler og skridende frem slæber det hen under
sig. :N"aar den er kommen til Reden, fjerner den de smaa Stykker,
der lukke for denne,

gaar ind i Gangen for at se, om alt er i
Orden, og trækk_er derefter, gaaende baglænds, Larven ned i Cellen.
Her bøjes Larven sammen over Midten, og Ægget lægges paa den
7.-8. Ring. Jeg fulgte Larvens Udvikling i nogen Tid, men dat
lykkedes mig ikke at bringe den til fuld Udvikling.
Allerede Linn e siger om Sphex sabulosa:

,,habitat in terra

sabulosa, ubi canis instar pedibus anterioribus cnniculum fodit larrnmque Phalenæ semimortuam in eo sepelit."
(Ene. meth. X. p. 452),

Baade Le p e 1et i er

(1817, p. 47), Curtis
Ratzeburg
(1844, p. 31_;32;

Walckenaer

(Brit. Ent. p. 604), Latreille,

t. 4, fig. 10) angive Larver af Ugler og Maalere.

(1834, p. 57; 1837, p. 77) og Go ure au (1837,
den tager (store, sorte) Edderkopper.

Kun Shuckard
}J.

66) angive, at

Enten er det en Forvexling

med en Sphex-Axt eller muligvis med Miscus campestris.
Fa b re har nøje studeret flere Arters Levevis ( Ammopltila
sabulosa, argentcda og holosericea) og nogle nærstaaende Former

(Sphex occitanica etc., 1879, p. 132-220),

hvortil jeg kan henvise.

2. Miscus Juriue (1804).
l.

Miscus campestris Jur.

Arten er ikke hyppig hos os; den lever i Sandegne og graver
Ifølge S c hen c k (1857, p. 203) skal den tage

Gauge i Sandet.

Spindler, hvad der forekommer mig meget usandsynligt.

3.

Psammophila

Kirby.

l.

Psarmnophila affinis Kirby. Sjældnere Art, hvis Levevis
er ubekjendt, men næppe afviger fra den følgende Arts.
2.

Psamrnophila viatica (L.) Dbm.

almindelig hos os i Sandegne.

Denne Art er temmelig

Den har 2 Generationer.

dens Gange i sandede Fodstier,

Jeg fandt

men har ikke undersøgt

nærmere.

7*

dem'
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forDe G e er (II, 2, p. 830, Pl. 28, fig. 16) saa, ligesom han
Sand, hvori
tæller det om Ro 1and er, denne Art grave dybe Gange i
,ed Stik
den anbringer en eller flere Larver, som den først bedøver
Larven
med sin Braad. Derefter fylder den Gangen til med Sand.
W e sttransporteres ganske som hos Ammopliila sabulosa. Ogsaa
rfugleo od (1840, p. 205) og andre have set den tage Somme
meth. X,
larver, navnlig Uglelarver, medens Le p e 1et i er (Ene.
Fa b re
pper.
Edderko
p. 452) og S hu c kar d (1834, p. 57) angive

,v

har nærmere beskrevet dens Levevis (1879, p. 172).

XI.

Pompilidæ.

en egen Gruppe indenfor Begrebet
Typen er ikke synderligt varieret; det er under,,Gravehvepse".
i Slægter,
ordnede Bygningsforhold, der ere benyttede til en Deling
n er forKroppe
nemlig Benenes Tornbevæbning og Vingefelterne.
ere stærkt
holdsvis slank og kort, med siddende Bagkrop. Benene
Jorden,
paa
forlængede, navnlig Bagbenene. De opholde sig mest
Byttet ophvor de løbe hurtigt om og kun flyve korte Strækning-er.
det,
slæbe
søge de ved Løb og bære det ikke bort i Flugten, men
Denne

Familje

danner

at tage
gaaende bag lænds, bort med sig. De synes udelukkende
kun
Celle
Edderkopper, og saa store Arter af disse, at der til hver
det vistnok
behøves en enkelt af dem. I de fleste Tilfælde er
Planter.
Arter, som leve paa Jorden eller i det højeste paa lave
og Giften er saa
Edderkoppen stikkes ind i Thorakalgangliet,
enkelt Stik
stærk - deres Stik er meget smertefuldt - at kun et
igt større
er nok til øjeblikkelig at lamme Byttet, som ofte er betydel
niger) har
og kraftigere end Hvepsen. En enkelt Art ( Pompiliis
Iagttagelse
man troet at se slæbe af med en Larve, men denne
trænger endnu til Bekræftelse.
Redebygningen er i Regelen temmelig simpel. Arterne opholde
i Sand
sig mest i Sandegne og grave her skraat nedløbende Gange
hvis Vægge
eller Sandjord. Gangen ender med en eneste Celle,
Gangens
ikke fæstes eller poleres men kun er et udgravet Rum.

101
Længde kan være meget forskjellig, men den er aldrig meget dyb
Arbejdet gaar for sig paa
og ofte kun et Par Tommer lang.
med l\Iandiblerne,

følgende Maade:
løsnes Jorden,

fejes med Fortarserne

der ere spidse og krumme,
bag ud og føres saaledes

efterhaanden ud af Gangen og bort fra Reden; derimod forstaa de
som de lodretgravende Arter, at støde Jorden baglænds ud

ikke,

med Bagkroppen.

De store,

frie Forhofter give Forbenene stor

Kraft og Bevægelighed.
Skjønt Legemsbygningen er afpasset efter denne Leve,·is, er den
dog ikke saa ensartet, som man kunde vente, idet Bevæbningen med
Cilier og Torne varierer overordentligt, selv hos de strængt jordbyggende Former. Men man har ogsaa i tidligere Tider lagt en
altfor stor Vægt paa disse Forhold, idet man troede, at Forskjelligheder i Tornbel"æbningen nødvendigvis maatte staa i Forbindelse
med Forskjelligheder i Redebygningen. Mest yderliggaaende i saa
Henseende var L ep e 1et i er, som erklærede en hel Række herhen
hørende Arter for "Parasiter" hos de andre, redebyggonde. Disse
sidste bleve kun Slægterne Pompilus og Priocnemis, medens alle de
ønige skulde leve 11aa deres Bekostning. Den aparte Anskuelse,
at Bagtibiernes ~orne vare nødvendige, for at Arten kundø samle
Forraad, var navnlig Grunden til denne, aldeles fejlagtige Opfattelse.
I systematisk Henseende herskede der en stor Forvirring, indtil
S c hi od te

(1837) bearbejdede Gruppen.

Schiodte giver i Ind-

ledningen til sit Arbejde en Begrundelse af sin Deling af den gamle
Slægt Pompilus, som ogsaa refererer sig til Biologien. I denne
Retning har ban ikke frigjort sig for Lepeletiers Theorier, idet han
siger: ,,det synes ganske upaatvivleligt, at ikke alle de Arter, man
har sammenfattet i Slægten Pompilus , ere istand til at føre en
redebyggende Levevis, da flere mangle saadanne Organer, som ere
aldeles uundværlige dertil." Han opstiller 3 Kategorier: 1. Hunnerne bore i Sandet og have Forfødder med en Række Torne, eller
endog kamdannede, altid ledsaget af betydelige Afvigelser i DanDe fire Bagskinneben hos begge Kjøn
med enkeltstaaende, længere Torne ( Episyron og Pompilus); 2. En
nelsen af Mundens Dele.
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stor Del Hunner mangle ganske Gramredskabet paa Forføddnne.
Disse Arter ses aldrig paa sandede Steder,
Buske og Træer .

men som oftest paa

Hos nogle af disse Hunner ere Bagskinnebenene

takkede paa den udvendige Side og besatte med ganske korte Torne,
hos Hannerne utakkede (Priocnernis); 3. En Del Hunner have til
Gravning uskikkecle Forfødder og værgeløse Bagskinneben . Om
disse Arter er jeg tilbøjelig til at antage, at de tilbringe et parasitisk Li, i Rederne hos andre Hymenopterer . Hvad Slægten Ceropales angaar,

da synes en parasitisk Levemaade nødvendigen at

fremgaa som en Følge af Hunnernes fremstaaende Braad og deres
til Gravning uskikkede Forben ( Ceropales og Agenia).
Saa fortræffelig end denne Deling og Karakterisering

var

systematisk Henseende, slog den dog ikke ganske til for Biologiens
Vedkommende; man manglede dengang endnu Iagttagelser

til at
kunne udtale noget bestemt, og ere de end meget mangelfulde endnu,

saa er der dog ikke Tvivl om, at ingen af Arterne ere Parasiter.
En Del af dem bygge ikke Reder i Sand,

men i Mure og i Træ,

eller de bygge frit siddende Reder af Ler og ere i deres Bygning
afpassede herefter; en saadan forskjellig Redebygning kunde man
dengang ikke tænke sig.

1.

Ceropales Latr.

Braaden hos Hunnen fremstaaende med Spidsen.

1.

Ceropales va1·iegata Fabr .

lleget sjælden hos os i Sandegne.
2.

Ceropales maculata Fabr. (1804) .

Almindelig i Sandegne i Juni, Juli og August; fanges i Reglen
paa Skjærmplanter.
Mandiblerne ere korte,

i Spidsen med 2 , ens lange, spidse

Tænder; Fortarserne uden Cilier, ligesom Bagtibierne kun beklædte
med et kort Laad af Haar.
1840 . II, Fig. 83, 14-16 .)

(Schiodte l._ c. Fig. 1 a-f;·

Westwood
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Til Trods for Benenes Bygning graver den utrivlsomt Gange
i Sandet .

Le p el et i er vil have set den gaa bag lænds ind i andre

Grarehvopses Reder (Ene. meth. t. X, p. 183),

men mange Grave-

hvepse gaa baglænds in?, i deres Rede, naar de skulle lægge Æg ,
fordi Gangen er for smal til, at de kunne vende sig i den. Ingen
andre , har set den rnd Reden.

(1829), Shuckard
(1857) og Taschenberg

Baade Lepeletier

(1837), Schenck

(1834), Schiodte
(1866, p. 211) ha,·e

ment, at den lerede parasitisk hos andre Grarehvepse.

2.
1.

Episyron

Schi!ldte (1837).

EzJisy1·on rujipes L.

llandiblerne
Fortarserne

lange,

krumme,

kamformigt tornede,

med 3 Tænder i Inderranden.
Bagtibierne

(hos begge Kjøn)

tornede.
Arten er almindelig i Sandegne i Juli og første Halvdel af
..lugust.
Om dens Love vis vides intet nærmere.

Jeg saa den flyve i

J)

langs Strandkanten hen over Sandet, i Slut-

ningen af Juli 1889 .

Den løber ikke paa Sandet som Pomz1ilus,

tore Mængder (~

men flyver en Strækning og sætter sig saa, med Antonneme i Vejret
og bøjede nedad i Spidsen ligesom Antilopens buede Horn.

Den
30. Juli 1mrrede de sig. Hannerne jagede efter Hunnerne og hvirrlede rundt i Sandet med dem. Den 2. August kom en Hun flyvende,
meden jeg passede paa andre Redebyggere paa en sandet Sti, og
søgte sig et passende Sted til at grave en Gang. Det var paa et
svagt skraanende Sted, at den begyndte at grave Jorden ud;
grarode skraat ned,

ligesom Pompilus fuscus,

langt ud af Gangen med Forbenene.

don

og kastede Jorden

Den udgravede Jord dannede

en hel Bunke foran Udgangen og blev senere kastet videre bort
paa samme Maade,

bagud.

Den arbejdede med mange Ophold og

fløj hver Gang en lille Tid bort, men naar den tog fat igjen, gik
det flinkt; den viste sig som en dygtig og hurtig Graver, der sikkert
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anlægger en længere Gang. Jeg opnaaede desværre ikke at se den
fuldende Gangen:

Stien var ikke for Hvepsene alene;

et Fodtrin

havde netop truffet Reden og bortjaget H vapsen, da jeg var gaaet
bort et Øjeblik,

og senere viste den sig _ikke mere. -

sikkert 2 Generationer:

Parringen

Den har

foregaar sidst i Juni og sidst

i Juli.

PompilusFabr. (1798).

3.

1fandiblerne krumme,

3tandede (~) eller 2tandede (6');

tarserne forsynede med lange Torne;

For-

Bagtibierne (hos begge Kjøn)

med lange, spredte Torne.
Det er for største Delen Sanddyr, paa hvilke den i Indledningen
De grave skraat ned i Sand

givne Beskrivelse nærmest passer.

eller Sandjord og kaste Jorden ud med de kamdannede FortarserGangens Længde er meget forskjellig, snart en Fod lang, snart kun
en eller et Par Tommer; i det sidste Tilfælde fandt jeg, at Byttet
fanges,

før Gangen graves. -

:.Uure, en enkelt i Træ. -

Nogle af .Arterne synes at bygge i

Kokon'en ligner Crabronernes,

meget tykkere og fastere, dannet af to Lag.

men er

De skære Kokon'eu

op med et regelmæssigt, rundt Laag.
1.
Torne.

Pompilus niger :F'abr.

Fortarserne

med korte , spredte

(Anopliits Lep.)

Arten er ikke sjælden, i .August.
Denne .Art synes at bygge i Træ,
ornrens med Fortarsernes Bevæbning.
vistnok hører herhen,

hvad der stemmer godt

,,Pompilus melanariits", som

blev klækket af en elliptisk, lysebrun,

fast

Kokon, der blev fonden i et raadent Birketræ (Stett. ent. Ztg. 1848,
p. 11).

Bo i e fandt dens Rede i Rør;

adskilte ved Skillevægge af Spaaner.

der var 5 Celler i Række,
I hver Celle laa en Puppe,

og af den ene klækkedes en Pteromalin (Stett. ent. Ztg. 1855). S hu c kar d (1837, p. 52) vil have set den bære paa en lille sandfarvet Larve, som skuld,e være dens Bytte, men da ban oftere tog
fejl i .Angivelser om Gravehvepsenes Bytte,
tragtes som usikker. -

Hos Le p e I e tier

maa :Meddelelsen be-

er den typisk Parasit.
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2.

Pompilus cinctellus v. d. L.

Fortarserne med fine Cilier;

Bagtibierne med en dobbelt Række korte Torne.
Arten er sjælden hos os; den bygger i Revner i l\lure og
Lervægge.
S h n c kar d (1837, p 56) siger:

,,Den synes at foretrække

gamle Teglstensmure, hvor jeg ofte har taget den. Den findes dog
ogsaa paa sandet Terrain".

S c hen c k (1861, p. 144) fandt denne

og den følgende Art meget hyppig i Nassau paa gamle Mure, hvor
han ofte saa den slæbe afsted med Edderkopper,

der vare meget

større end den selv, i Juni, Juli og August .
3.

Pomvitus sericeus Schiodte stemmer ganske overens med

foregaaende Art i Bygning og Levevis.
4.

Pompilus cingulatus Rossi.

Intet er bekjendt om dens

Levevis.
5.

Pompilus plumbeiis Fabr. ligeledes.

6.

Pompilus spissus Schilldte, temmelig almindelig i Sandegne.

7.

Pompilus cltalybeatiis Schiodte.

Ikke sjælden i Juli og

A.ugust i Sandegne.
Ko h 1 (1880, p. 238) saa den tage en Edderkop,

Pm·dosa

monticola Koch.
8.

Pomviliis trivialis Dbm.

l\loget hyppig i Sandegne fra

,Juni til August.
Ko h 1 (1880, p. 238) saa den tage Drassus piibescens Thore!!.
De to Arter, P. chalybeatus og trivialis, har jeg haft en usædvanlig gunstig Lejlighed til at iagttage,

idet do i August l\laaned

1889 viste sig i en aldeles paafaldende Mængde i Sandet langs
Stranden af Saltvand,

paa et Sted,

kunde overvære deres Jagter

hvor jeg i flere Uger daglig

efter Bytte og deres Redebygning.

Da disse nær beslægtede Arter i helo deies Optræden ere ens, kan
jeg omtale dem i Fællesskab. Do have begge kamdannede Fortarser
og tornede Bagtibier og ere sandgravende.

Byttet bestaar i Edder-
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kopper, som opholde sig i Strandsandet eller løbe om langs Strandnavnlig Lycosa cinerea og Textrix denticulata.

bredden,

Lycosa

cinerea er et Kystdyr, som graver sig en Gang ned i Strandsandet.
spinder et Væv over Gangens Vægge og saa sidder i denne og passer
paa Bytte.

Disse Gange opsøgte Hvepsene,

drillede Edderkoppen,

indtil de fik drevet den ud af Gangen og f6r saa løs paa den og
lammede den med et eneste Stik ind under Bugen i Forkroppen.
Edderkoppen kan naa en betydelig Størrelse, og udvoxne Exemplarer
ere meget kraftige DyT. P. chalybeatl.ts, der er næsten dobbelt
saa stor som trivialis, tog mest denne større Art; den sidstnævnte
boldt sig til smaa Exemplarer eller tog andre mindre Arter.

J<'or-

øvrigt bemærkede jeg en betydelig Forskjel i Størrelsen af Individerne
af cltalybeatus, og de Edderkopper, de fangede, stode ogsaa i Forhold hertil.

Saasnart Byttet var lammet, vendte Gra,ehvepsen det

om paa Ryggen, tog fat med Kindbakkerne i Bagkropstilken eller
i Brystet lige foran denne og trak saa, gaaende bag lænds,
med Edderkoppen.

afsted

Skulde Byttet længere bort, forlades det af og

til, og Hvepsen løb et Stykke forud for at rekognoscere Terrainet.
Nogle Gange slæbte Hvepsen• Edderkoppen op over en bøj,

med

Planter tæt bevoxede Skrænt op til den, i Kanterne, sandede Landevej, hvor Reden anlagdes, saa at jeg timevis maatte overvære Tran porten, for at kunne se Redebygningen.

Den lille P. ti-ivialis med

sine forholdsvis lange Ben foretog ikke saa lange Vandringer, men
viste paa den anden Side en langt større Livlighed og Behændighed
under Transporten af Byttet.

Hvor Sandet var løst og derfor vanske-

ligt at passere, styrede den lige ben til et flettet Risgærde, klatrede
bag lænds op ad dette,

vandrede en Strækning ben ad det,

den havde naaet saa langt den vilde,
Sandet.

og steg da ned igjen til

Den Behændighed, den lagde for Dagen ved at klatre op

og ned og benad det indfiltrede Fletværk,
Hvor en Gren,

var beundringsværdig.

som den havde vovet sig ud paa,

op, satte den i et SJlring over paa en anden,
Bytte,

indtil

pludselig hørte

stadig bærende sit

der i hvert Fald var den selv lig i Størrelse og Tyngde,

i Munden.

Springet foregik, ligesom dens andre Berægelser, bag-
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lænds, og det udførtes desuagtet med aldrig svigtende Sikkerhed.
De mange Edderkoppespind lagde den store Hindring·er i Yejen,
men den forstod at klare dem. Saasnart den selv eller Byttet kom
til at hænge fast, vendte den strax om og gik den modsatte Yej den eneste rette Løsning af et sligt Dilemma.

Paa den anden

Side var dens Taalmodighed uudtømmelig, hvad man mindst skulde
have ventet af en saa kjæk og rask lille Fyr, der vel snarest
maatte være noget ilter.

Naar den af og til kom ned i en Fordyb-

ning i det løse Sand, arbejdede den utrætteligt uden at slippe sit
Bytte, for at komme op ad de nedskridende Sider.

Ofte gik Yejen

fra den ene Fordybning ned i den anden, og hver Gang rnr det en
Kamp at naa op,

men den tabte aldrig Modet.

En saadan elsk-

1·ærdig lille Fyr er det en Glæde at træffe paa, naar man i længere
Tid har f. Ex. haft med en Cerceris at gjøre, en arrig og lumsk
Krabat,

der løber nod,

aasnart man nærmer sig,

bider nedt fra

ig og i det hele ikke viser sig synderlig imødekommende. En
Pompilide,

som denne,

viser ingen Tegn hverken paa :Frygt eller

Vrede; den passer sit Arbejde og lader En se til,
har Lyst. skal være.

saa meget man

Endelig ere vi naaede hen til Stedet, hvor Reden Den er der nemlig ikke endnu.

Vi ere ellers altid

rnnte til at se Grarehvepsene anlægge Roden, før de søge Byttet ,
men her viste det sig at l'ære omvendt.

Først opsøgte de Byttet

og lammede det, slæbte det hen paa et Sted,
A.nlæg af Reden, og medens Byttet
gravedes Reden.

i:

som egnede sig til

efterlodes

ærheden,

aar ri se disse to Arters Reder,

ud-

er denne

ejendommelige Afvigelse fra det sædvanlige let at forstaa;

deres

Reeler ere nemlig meget simple; en Gang ned i det løse Sand af
1-3 Tommers Længde kan Hvepsen udgrave i Løbet af faa Minutter.

Jagten paa Byttet bliver her Hovedsagen, og Anlæggelsen

af Reden spiller en underordnet Rolle. Derefter er det fuldkomment
konsekvent, at hint gaar forud for dette.

Hvepsene vare i Aktivitet

den hele Dag, saa at det Antal Reder,

en enkelt Hun anlægger

maa være betydeligt og kan forklare os det Forhold,

at Hvepsene

kunne flyve i hele Skarer her, hrnr Jorden er saa usikker.

Det

108
er Hundreder af Reder, der anlægges paa en lille Strækning;

men

Søen tager om Vinteren Forstranden bort, og kun en ringe Brøkdel
af Larverne

kunne slippe uskadte gjennem Vinteren. -

Hvepsen

graver med l\Iandiblerne og fejer bort med Fortarserne . Helst søger
den et Bted, hvor Sandet falder skraat af, altsaa danner en lille
Brink,
det,

hvor den kan grave skraat indefter.
graver den ogsaa paa fladt Terrain .

Kan den ikke finde
Den stiller sig med

Hovedet nedad og graver et Hul i Overfladen af Sandet, Hovedet
sænker sig efterhaanden

ned i A.abningen, og af og til fejes det

udgravede Sand bort med Fortarserne.

Saaledes bliver den ved at

grave lodret nedefter, indtil Gangen har naaet deus egen Kroplængde.
alt idet den drejer sig om sin egen Længde-Axe for at kunne grave
ud til alle Sider .

Saa forandrer den Retningen skraat nedefter og

arbejder nu kun til den ene Side, saaledes at Bugen stadig vender
nedad, og til denne Side kastes Sandet med Benene op af Gangen.
Engang imellem, naar den har arbejdet

længere 'l'id i Gangen,

kommer den baglænds ud og kaster, ligesom en Hund, den udgravede
Jord længere bort med Bagbenene.

Endelig kommer den op med

Hovedet forrest; Gangen er færdig, idet den inderste Ende af den
er udvidet til en Celle.
Edderkop,

tager

Redens Munding.

Den gaar nu lige hen til den efterladte

fat i den og trækker

den baglænds

hen til

Her efterlades den et Øjeblik, medens Hvepsen

gaar ned for at se,
frem i A.abningen,

om alt er i Orden; tlen kommer strax efter
griber fat i et af Edderkoppens Bagben og

trækker den ned i Gangen.

Edderkoppen anbringes i Cellen, lig-

gende i naturlig Stilling, paa Bugen, med Øjnene vendte mod Udgangen.

Det store,

Side, ved Grunden,

hvide Æg anbringes paa Bagkroppens

højre

indenfor det højre Bagbens Laar, og Hvepsen

begynder at fylde Gangen til.

Vi se den nede i Gangen løsne

'andet af Væggene (den vender Hovedet opefter),
stampe det fast med Bagkroppen.

og af og til

Saaledes bliver den ved,

indtil

hele Gangen er fyldt til, og ethrert Spor af dens Tilstede, ·ærelse er
fjærnet.

Saa gaar den paa Jagt igjen.
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Hele Gangen,

Cellen iberegnet,

er ofte kun 1 Tomme lang,

a 3.

Da den gaar skraat ned, kommer selve Byttet
kun til at ligge ½ a 1 Tomme under Jordens Overflade. Det kan
derfor meget let hænde, at Reden bliver forstyrret; naar man gaar
i Sandet, kan man ikke undgaa at træde den ned eller endog
undertiden 2

bringe Cellens B.eboer frem for Lyset .

Det er da kun bos Am-

rnopliila sabulosa, at vi undertiden kunne finde en saa lidet beskyttet Rede ! Et andet Forhold, som ogsaa er paafaldende bos
disse Pompilider, er, at Byttet er saa srngt bedøvet . .Alle de
Edderkopper, jeg tog fra Hvepsen under Transporten, og dem, jeg
tog ud af de færdige Reder, vaagnede hurtigt op igjen, saa at de
Dagen efter vare ganske som sunde Exemplarer . Dog vare de, der
allerede bar et Æg, noget mattere, og deres Bagkrop bang mere
Blot man tog Edderkoppen i en Glastube og drejede
eller rystede denne i nogen Tid, levede Dyret op igjen. Det er
muligt, at ogsaa Lyset bar nogen Indflydelse derpaa, men det rnr

slapt ned.

narnlig

enhver •Rystelse eller Pirring,

som var i Stand til at

vække dem.
Nogle af Æggene bleve udklækkede, men det lykkedes ikke at
bevare Larverne, til deres fulde Udvikling rnr naaet. Deres ,idere
Forvandling kjender jeg saaledes ikke.
9.

Pompilus dispar Dbm.

abnormis Dbm.
Scbiodte. -

12.

10. P. unguicularis Tb.

P. consobrinus Dbm.

13.

11. P.

P. difformis

Intet er bekjendt om disse .Arters Levevis;

de grave

vistnok Gange i Sand.
14.

Pompilus fuscus (1.) Scbiodte

Spliex viatica Lep.

Spliex fusca L. De Geer,
Denne vor hyppigste Art ses overalt paa Sandjord fra det
tidlige Foraar til langt hen paa Sommeren. Jeg bar set den bygge
Rede 2 Gange om Aaret,
3 Generationer .

men maaske har den undertiden endog

Om Foraaret

ser man kun Hunner,

og de ere

nogle af de første Hvepse, der vise sig; det maa rære befrugtede
Hunner, som have overvintret i Jorden. De bygge Rede i Maj,
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og i Juni fremkomme baade Hunner og Hanner. 2den Generation
fremkommer mod Slutning·en af Juli; · sidst i A ugnst saa jeg den
igjen bygge Rede. - Den har selvfølgelig ofte været iagttaget i
Færd med at bygge Rede, men desuagtet foreligger der dog endnu
kun mangelfulde Meddelelser om dens Levevis. (Den "Sphex viatica L. ", som oftest omtales i Litoraturen, er Psammopliila viatica:
man har nemlig tydet Linne's Insekt forskjelligt, da Fauna Svec.
1651 i Beskrivelsen er den ene, i Diagnosen den anden Art.)
De G e er (Il, 2, p. 827; Pl. 28, fig. 6) meddeler nogle Iagttagelser af Roland er, som sikkert angaa denne Art . ,,Rolander
har fortalt mig, at den giver sine Unger sorte Edderkopper. Den
graver et Hul i Vejenes faste Sandjord og opsøger saa en Edderko1).
Dristig griber den den i Halsen med Mandiblerne og stikker den
med Braaden, hvorved Edderkoppen strax bliver ubevægelig, og
m·epsen flyver afsted med den og bærer den ned i sin Gang. Efter
at have lagt et Æg fylder den Gangen til med Sand. Larven udklækkes og suger rolig og i bedste Velvære Edderkoppen ud". "I Maj JHaaned 1762 saa han den grave Gang i Jorden. Den
bruger baade Mandibler og Ben for at grave Jorden op; alle større
Sandkorn og Jordklumper,

som den støder paa, tager den med
i\landiblerne, bærer dem et Stykke bort og vender saa tilbage. Den
spreder Sandet og kaster det bagud med Bagbenene, som ere i en
bestandig Bevægelse, omtrent som Hønsenes, naar de kradse Jorden
op. Paa den Maade danner den i kort Tid en hel Gang. Sædvanlig føres Gangen skraat mod J ordoverfladøn, saa at den danner
en Heldning mod denne. Naar den er færdig, flyver den ud og
opsøger en Edderkop, som den anbringer i Gangen, og fylder saa
Galleriet til med Sand og Jord, som den faar ned ved at kaste det
mod Hullet med Bagbenene . Jeg har set den komme tilbage med
en Edderkop, der var dobbelt saa stor som den selv. Den var
graa, af den Slags, som man ser gaa paa Jorden, og som man ofte
træffer nnder Sten. Edderkoppen var frisk og syntes ikke at haYe
noget Saar, men den var uden Spor af Bevægelse og komplet som
bedøvet. Gravehvepsen forstaar saaledes uden Tvivl at stikke den
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paa uen 11.aade, at den kun falder i en Bedøvelse, hvoraf den ikke
mere kommer til sig seh, og som tilsidst foraarsager dens Død.
En dristig Gravehveps, som vover at angribe en Edderkop, der er
langt større end den selv! men den frygtelige Braad, som den
bærer bagi, er det Redskab,

hvormed den bliver dens Overvinder.
har allerede kjendt denne Gravehveps, og han fortæller,
hrorledes den angriber Edderkoppen i seh·e Spindet. lllen jeg har
ikke set, at den knækker Benene over paa den, som denne Forfatter paastaar".
Go ed art

Man finder i denne Iagttagelse det meste af, hvad der kan
siges om A.rtens Optræden den Dag idag. Da h Ib om giver en
Beskrivelse af dens Levevis, som er meget ukorrekt . Han siger
bl. a., at den røver Fluer, Edderkopper, Sommerfuglelarver osr. til
sine Unger; han siger endridere, at der fører flere Gange ned til
Reden, for at Hvepsen kan smutte ud af den ene, hvis den skulde
blive forfulgt gjennem den anden os,·.; der ligger flere l\Iisforstaaelser
til Grund for hans Meddelelser.
Hvad Dahlbom anfører om, at der skulde føre flere Gange ned
til Reden, maa opfattes saaledes, at han har truffet en Koloni. En
saadan har jeg i flere Aar set bygge, paa det samme Sted, i en
andet Havegang. Den havde valgt sig et Sted, der kraanede
ragt mod Syd.

Selv om Jordoverfladens Heldning kun er ringe,
er det dog en Bekvemmelighed for Hvepsen, naar den skal udg1m·e
Reden. Den graver skraat ned i Jorden, og det er da til stor Hjælp
for den, at den udkastede Jordmasse af sig selr falder ned ad Skraaningen.

Indgangen til Reden er noget udvidet og paa den lavere
Side omgivet af en lille Jordvold, der bliver liggende, indtil Gangen
skal lukkes . Det er en flink og rask Graver. som anlægger en dyb
Gang.

Kolonien er navnlig interessant at iagt.tage under Arbejdet;
de arbejde alle paa en Gang, i en halv Snes Gange tæt ved Siden
af hverandre . Paa Skrænten nedenfor søgte de deres Bytte og
kom slæbende med det tværs over Stien til Gangene. Det er
tore brune Edderkopper,
Ben. -

som do trække baglænds ved det ene
Da jeg senere opsøgte Stedet, for at tage Larverne, fandt
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jeg maa have ødelagt Rederne ved min Graven, da Ko-

jeg intet;

lonien siden er forsvunden.

Naar man ikke kan finde og følge selrn

Gangene, er det i Reglen forgæves at udgrave Stedet.
15. Poinpilus crassicornis Schiodte og 16. P. pectinipes v. d. L.
ved man intet om.

Aporus Spin. (1808).

4.

Aporus clubius v. d.'"L. l\landiblerne buede, med 2 Tænder

1.
1

Spidsen.

Den graver rimeligvis i Sandjord, som den foregaaende

Art, men den er ikke bleven iagttaget ved Redebygningen.
5.

Agenia Schiodte (1837).
Pogonius Dbm.

Kæberne forsynede med Haarknipper, som mangle bos Pseudagenia.

J!'ortarserne ere uden Cilier og Bagtibierne glatte, kun med

faa, korte Haar.

1.

Kun 1 dansk Art.

Agenia liircana Fabr. Ent. syst. suppl. 251, 30 = Agenia

bifasciata Schiodte (non Fabr. Dbm.).
Arten flyver i Juni og Juli; man ser da Hunnen paa gammelt
Træværk og gamlo, udgaaede Træer.

I Klækkehus tog jeg 3

6,

der kom ud af Træ fra Skoven (28 /a 88). Arten er ikke almindelig;
dens Rede maa søges i gamle, raadne Træer, i Stængler fandt jeg
den ikke.
S c hi tid te (1837, p. 323) fandt den i Skovegne, hvor han ofte
saa den bære Edderkopper ind i Huller paa Træstammer og Pæle.
Gir a.ud (1866, p. 467) var den første,
fulgte Larvens Udvikling.
i en bred Gang,

der fandt dens Rede og

Han fandt den (5/a) i en Rnbusstængel,

som syntes at bave været beboet i E'orvejen af

en Hoplomerus -Art,

efter Rester af Celler af Jord at dømme.

I Gangen fandtes 4 Edderkopper,

der laa noget fra hverandre, i

Rum, der ikke vare adskilte ved regelmæssige Skillevægge, men ved
noget løst sammenhobet Smuld. Paa hver Edderkop laa en Larve,
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der var klar som Glas, 1mm lang, paa Siden af Bugens forreste Del.
Lucas bestemte den ene Edderkop som en Salticus. Larverne
sugede paa dere Bytte og den 20. Juni havde allerede de to
spundet sig ind; af Edderkopperne rnre da endnu kun Rester af
Ben og Cepbalothorax tilbage. Kokon'en, som beskrives nærmere,
rnr 8 x 4=, af Form noget forlænget ægformig, den nedre Ende
lidt smallere end den øvre, som rnr afrundet. Den var "soyeuse,
d'un gris terne, d'un tissu assez• serre, sans tran parence, avec
quelqnes filaments epars

a

la surface".

Den fylder ikke Gangen

ud, men hænger ved nogle frie Traade fast ved Væggene. Imago
klækkedes den 6. Juli, saa at hele Forvandlingen kun tog omtrent en
Jllaaned. Heraf tør vi altsaa slutte, at Arten har i hvert Fald 2
Giraud gjør dernæst opmærksom paa, at denne Art
er en ægte Redebygger til Trods for, at den mangler alt Udstyr
paa Fortarserne og Bagtibierne, medens L epele tier netop af denne
Generationer .

+

Pseudagenia)
Grund erklærede hele sin Slægt Anoplius (= Agenia
for Parasiter. Den tager andres Gange i Besiddelse og renser di e
ud, men gnaver ikke selv Gange. Det var dog ikke dette, Lepelotier mente med en "parasitisk levende Gravehveps"; han mente.
at den lagde Æg i andre Arters Forraad .
Om nogle andre Arter, som muligvis kunde findes hos os, vides
følgende:
Agenia vai·iegata L., Syst. nat . I, 944. er fanget ved Husum

(3 7/75) af Wustnei . Den anføres som dansk i 0. F. l\Iullers Prodr.
Da h 1bom saa Hunnerne bære Sandkorn
'I,. D. p . 160, 1867. ind i Hullerne paa en Fyrrestamme, til Skillevægge i Reden (?);
(1861, p.146) fangede den paa gamle Mure, hrnr den
Schenck
løb ind i Huller, medens de øvrige Arter kun træffes paa Træ.
Gir au cl (1866, p. 467) fangede den med en Edderko}) af Slægten
Tltomisus, som den holdt i Bagkro})sspidsen med :Mandiblerne og
trak afsted med saaledes , at Edderkoppen kom til at ligge inde
under dens Krop.
Agenia bifasciata Fabr. Dbm. (non Schiodte).
(1861, p. 154) fangede den paa en gammel Eg.
Vidensk. AladdeJ. fra de n naturh . Foren.

1897 .

Schenck
t:
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Agenia intermedia Dbm. saa Kohl (1880, p. 238) bære Edderkopper (Xysticus lanio Koch) ind.
6.

PseudageniaKohl (1884).

Agenia Dbm. (non Schiodte).
Dahlbom udskilte Pogonius af Schiod tes Agenia, men tog
fejl af dennes Type (Sphex variegata L. og Pompilus bifasciatus
Fabr.) og beholdt dorfor med Urette Agenia for Arten piinctum
Fabr. Pogonius Dbm. er derfor synonym med "Agenia (Schiodte)"
og "Agenia Dbm." bortfalder.

Kohl

foreslog et nyt Slægtsnavn:

Pseudagenia.
Pseudagenia carbonaria (Scop.) Dbm., ~ = Pompilus
petiolatu,s Schuck. c3= Ceropales (Evania) JYUnctum Fabr.
Hunnens Fortarsor med meget korte Cilier, Mellem- og Bag1.

tibierne med nogle faa korte og meget fine Torne. Bagkropsstilken
meget kort, stærk. Sidste Rygsegment noget fladtrykt, glinsende
glat, uden Pygalfelt; paa Siderne og forneden besat med lange fine
Haar. Mandiblerne ere stærkt krummede og ende med to, noget flade,
Mundskjoldet hvælvet, i Spidsen med et cirkelformet J!'remspring. Hannen har en siddende Bagkrop. Mundskjoldet er svagt bueformigt indskaaret i Spidsen og svagere hvælvet.
Mandiblerne smalle og spidse. - De to Kjøn afvige saa meget i
spidse Tænder.

at man længe regnede dem for forskjellige Arter, ja
var endnu i Tvivl; først
(1843-45)
endog Slægter. Dahlbom
forenede dem til samme Art. Dog havde
W es m ae 1 (1851-52)
Go ure au allerede 1839 klækket begge Kjøn sammen, men mærkeBygningen,

ligt nok uden Artsangivelse (,,Pompilus sp.") i sin Afhandling.
Arten synes sjælden hos os. Den fanges paa gammelt Træ
og Hannen paa Skjærmplanter.
I l 885 fandt jeg paa Stenene i et mod Syd vendende Stengjærde nogle af Ler byggede Celler, som jeg antog stammede fra
en Bi. De fleste af Cellerne vare ældre og nu beboede af Edder-
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kopper eller l\liddekolonier;
Larve i et klart "Spind".

kun i en af Cellerne laa en lille hvid
Den forvandlede sig den 3. Maj 1885

og aa denne boede tilleje, thi der er ingen
af disse Bier, der kunne bygge med Ler, og jeg maatte vente til
det følgende Aar, før jeg atter kunde søge at faa opklaret, hvem
til en lille Hylæus-Art;

I 1886 fandtes igjen nogle Celler, men af disse
klækkedes kun nogle Ichneumonider, Resten indeholdt Hinder af
Hylæus-Reder og ubestemmelige Kokon'er. I Foraaret 1887 undersøgtes atter Stedet, og efter flere Timers Søgen fandtes en Del
Bygmesteren ,·ar .

Celler. Nogle af disse vare lukkede og lovede derfor godt Udbytte,
og i llaj klækkedes virkelig 3 ~ og 1 3' af Pseudagenia'en tilligemed 2 Chrysis ignita og 3 Ichneumonider. I Foraaret 1888 fandtes
paany en Del velbeholdne Celler, hvoraf der kunde skjclnes mellem
to Slags: nogle vare mere tyndvæggede, andre tykkere og fastere.
Af de første klækkedes Pseudagenia'en, af de sidste Ancistrocerus
oviventris. Senere har jeg fundet denne Vesparies Rede oftere, saa
at jeg har overbevist mig om, at den virkelig selv bygger Celler
af Lerjord, siddende frit paa Stene 1), et Forhold, som hidtil ikke var
kjendt hos andre end Emnenes-Arter. Ved nu at efterse de gamle
Celler fra 1885 og 1886, viste det sig, at disse væsentlig hidrørte
fra Vesparien, ikke fra Gravehvepsen. Deres Celler ligne hinanden
saa meget, at de kunne være vanskelige nok at adskille, særlig da
man kun faar dem i molesteret Tilstand ud af de Sprækker og
Hulheder, hvori de ere byggede. De gamle Celler tages til Bolig
af forskjelligc Insekter, navnlig Hylæiis-Arter, saa at man ikke kan
stole paa Klækning af Snylterne (hvoraf jeg har en Række Arter),
uden at man kan følge deres Udvikling. I Literaturen findes mange
Angivelser af Snyltere efter saadanne, aldeles usikre Klækninger,
som derfor ere højst upaalidelige.
Denne Arts Reder have ofte været iagttagne og hver Gang
med en usædvanlig Interesse fra Iagttagerens Side, fordi dens Rede-

1)

Se den som Tilføjelse Nr. 3 til denne Afhandling trykte llleddelelse
om Redebygningen hos .dncistrocerus ovivent,·is.
8*
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bygning var i Strid med Le p el et i er s Tlieori.

Den manglede jo

Torne paa Bagtibierne og burde altsaa være Parasit!

Interessant

er den navnlig derved, at det er den eneste europæiske Gravehveps,
naar Pelopoeus i Sydeuropa undtages,
Celler af Ler.

som bygger frit siddende

Om disse skal jeg 1::un sige lidt,

vise til Gournau's nedenfor refererede Iagttagelser.

da jeg kan henDe ere temme-

lig tyndvæggede og skrøbelige og sidde derfor altid shjulte for
Regnen, medens Ancistrocerus oviventris' meget fastere og tykkere
Celler sædvanlig findes frit,

paa Siden af eller paa Overfladen af

Sten. Pseudagenia'en vil helst bygge i en Vinkel eller Revne, saaledes at Underlaget kommer til at danne en betydelig Del af Cellens
Vægge.

Cellerne findes snart paa Stene,

snart paa Træ og helst

et Sted, hvor to Flader mødes under en spids Vinkel, f. Ex. dybt
inde i Stengærdet mellem to paa hinanden hvilende Sten eller under
den løssprungne Bark paa gamle 'rræer.

Det er derfor et meget

besværligt Arbejde at finde dem og meget vanskeligt at faa dem
fat uden helt at ødelægge dem og deres Indhold . Den bygger altid
kun 1 Celle ad Gangen, for sig, saa at de, hrnr der er flere, ligge
frit ved Siden af hverandre eller støde kun svagt sammen og Yende
ofte ud i forskjellige Retninger.

Den bar saaledes endnu ikke lært

at bygge efter noget højere Princip.
mod Lyset;

det tynde,

Cellens Aabning vender ud

flade Laag ligger skraat paa Længdeaxen.

(Hos .Ancistrocei·us oviventris bygges Cellerne sammen, saa at de
ligge jævnsides, parallelt med hverandre, og Lermassen lægges lagvis
paa, saa at de komme til at minde om Pelopoeus- og EumenesCellerne.)

Cellens Længde er omtrent 9mm og Formen langstrakt -

ægformig; de bygges af en fin, graa Lermasse.
W es t w o od (1836, p. 297) saa en Hnn slæbe afsted med en
Edderkop (Clubione) til Foden af en Mur, paa en lignende Maade
som .Agenia variegata.

Senere (1840.

II, p. 208 Anm.) saa han

samme Arts Hun i Færd med at bygge sin Celle i en Revne paa
Muren af hans Bolig i Hammersmith.
Slags Ler,

Den brugte hertil en egen

som den omhyggelig udsøgte.

(Denne Anmærkning er
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tilføjet, efter at Te.x:ten var færdig; p. 207 siger ban under Pelopoeus:
"kun Bier og Gedehamse bygge Reder af hentet Materiale",

men

baa de Pelopoeus, Pseudagenia og Pison - Trypoxylon kunne bygge
paa den Maade.) Imidlertid havde Go ure au (1839, p. 535-538;
pl. 18, n. III, fig. 4-9)

allerede fundet dens Rede og indtrængende

studeret dens Levevis.

Han fandt 3 Reder i Omegnen af Collonyes.

Den første fandtes den 19. Marts under løs Bark paa et gammelt
Valnøddetræ;

det var 6-7

Celler, . der hang noget sammen og sad

fæstede til Stammen af Træet.

Den anden fandtes den 24. Marts

paa Undersiden af en Sten, som ikke laa med hele Underfladen paa
Jorden, men dannede en Hvælving over denne.

Den tredje fandtes

den 24. December, skjult i en dyb Revne i Korken af et gammelt
Poppeltræ.

Denne bestod kun af 2 Celler [fig. 4].

at de vare dannede af cirkelformige Ringe,
Kugler af fin Le1jord,

der byggedes af smaa

som bleve klistrede sammen med en Slags

Gummi, Hvepsen udsondrer.
vendig,

Overfladen viste,

Cellorne vare glatte og polerede ind-

ovale af Form og byggede saa tæt sammen,

forbundne med hverandre,
Længden var

at de vare

uden at danne nogen regelret Bygning.

smm,Bredden

4mm. Kokon'en [fig. 5] bestod af en

hvidlig Silke; den var i den ene Ende fastklæbet til Cellens Vægge
paa et Sted, som var mærket med en rødlig Farve, og som G. antog
for at skyldes en Udsondring af Larven,
have let ved at forlade Kokon'en".

,,for at Insektet

kunde

Det har været de udtømte

E.x:krementer. I den ene Celle var Ægget ikke kommet til Udvikling, saa at Byttet endnu fandtes i Behold: en Edderkop, med kun
2 Ben [fig. 6];

de øvrige havde Hvepsen bidt af "for at den ikke

kulde løbe sin Vej, medens Hvepsen var i Færd med at lukke for
Cellen" .
gule,

Larverne vare som udvoxne 7mmlange, 2mm brede, bleg-

med 12 tydeligt adskilte Ringe.

Hovedet og dette indbøjet imod Brystet;
eller meget smal Ring bagtil.

Kroppen var smallere bag
den ender med en Knop

Mandiblerne vare tostribede, sorte i

Spidsen; nedenfor findes 3 afrundede Vorter (der ere Kæberne og
Underlæben).

Larven fortærede Edderkoppen

frem midt i Juni.

helt.

Insektet

kom

Goureau formoder, at den kun bar 1 Generation
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og overvintrer som Larve; heri har han Ret. Han har forstaaet at
benytte et ringe Materiale til at fremstille hele Artens Levevis, saa
at der kun bliver lidet at tilføje; men han bestemte ikke Insektet,
og slrjønt han beskriver begge Kjøn kjendeligt, forblev hans Iagttagelser længe ulrjendte. - Le p e I et i er (1845) siger endnu, at
Anoplius snylter hos Pompilus- og Calicurgus-Arter. Smith (1854,
p. 41) klækkede den af fundne Lerce!ler. Schenck (1861, p.146)
fandt dens Rede paa Lervægge, bestaaende af tahige Lerceller,
byggede uregelmæssigt ovenpaa hverandre . Han saa den bære
Edderkopper ind i Murspalter og Huller paa gamle Træer og Stolper.
(1866, p. 221) siger: ,,Cellen in die Erde oder
Taschenberg
in Lehmwande" (?), senere (1877) afbildede ban og beskrev dens
Redebygning øfter andre . Gir au d (1866, p. 468) fangede Hunnen
med en Edderkop, som Lucas bestemte som en Drassus sp. Han
fandt Reden ved Wien, i en Murrevne. Cellen var 10mm lang og
4mm bred og lavet af en Slags fin Jord uden Sandkorn. Han anvender denne Arts Levevis som Bevis imod Lepeletiers Tbeori.
Kohl (1880, p. 2:37) saa den tage Clubione trivialis o. fl. Edder(1885) bar en
Mocsary
kopper; den aad selv en af dem(?).
,,Description du nid de l'Agenia punctum cd. L." i Rornrt, Lupoh,
Ann. 2, som er forbleven mig ubekjendt.
bekræfte i det Hele ganske Goureau's;
Edderkoppen er bedøvet (hvad G. intet vidste om), og Benene bides
sikkert kun af for at faa den lettere ind i den lille Celle, hvor der
Mine Undersøgelser

ikke er megen Plads til overflødige Ting. Larven æder ikke hele
Edderkoppen, men man finder hele Hudskelettet indtørret, liggende
udenfor Kokon'en. Rederne maa søges paa Undersiden af Stene i
solbeskinnede Stengærder, oftest langt inde mellem Stenene eller i
en vinkelformig Fordybning paa Stenens Underflade - et trættende
Arbejde, som i Reglen kun giver gamle Celler. Paa gammelt Træ
bar jeg endnu ikke fundet dem.
Den nærstaaende Pseudagenia albifrons Dbm. saa Ko h 1 (I. c.)
bære Edderkopper ind ; den bed ikke Benene af dem.
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7. Priocnemis Schiodte (1837).
Salius, subgen. Priocnernis Kohl.
Fortarserne forsynede med korte, kraftige Cilier. Bagtibierne
med mange fine Torne og hos Hunnen tillige savtakkede. l\landiblerne forlæ1}gedc med lang Spids og en lille stump Tand i InderBygningen stemmer iøvrigt overens med Pompilus og
frembyder ingen Afvigelser af større Interesse indenfor Arterne.
randen. -

Det er udprægede Sandbyggere.
Om Slægtens Levevis vides næsten intet med Vished, men
man tør antage, at den ikke afviger væsentligt fra Pompilus. De
tage utvivlsomt, ligesom denne Slægt, Edderkopper og grave deres
Gang i Sandjord. Arterne ere almindelige i Sandegne og flyve
navnlig paa Skjærmplanter.
1.

Priocnemis fuscus Fabr. Schiodte.

Hos denne Art ere Bagtibierne

hos Hannen ligeledes sav-

takkede i Randen.
Det er vor almindeligste Art, som viser sig allerede i det tidlige Foraar til ind i Juli l\laaned og i denne Tid sikkert har 2
Generationer.
Artens Levevis er endnu ikke oplyst, men den afviger rimelig(1804) anfører: ,,hab. in
de øvrige Arters. Fabricius
fra
vis
Europæ sabuletis larras attrahens, sepeliens", men det maa vist

W es t w o od (1840, p. 209) vil have set den
slæbe afsted med store Myrer op ad en Jllur.

være en Forvexling .

2.

Priocnemis coriaceus Dbm. = P. gibbus Fabr.

Ogsaa en

tidlig Art, fiyYer i Maj.
Om denne Art vides fra Ko h 1 (1880, p. 238),

at den tager

Edderkopper.
3.

Priocnemis notatus W esm. træffes ofte paa Blade af Buske.

Juli og August.
4.

Priocnemis exaltatus Fabr. paa Skjænnplanter

carota) i August.

(Daucus

\

120
5.

Priocnemis obtusiventris Schiodte flyver i Juli.

6.

Priocnemis pibsillus Schiodte paa Skjærmplanter, i Juli.

7.

Priocnemis parvulus
Generationer.

Dbm. i Juni - August,

sikkert 2

P. affinis v. d. L. saa Schenck (1857, p. 319; 1861, p. 146)
alm. paa Mure; den slæbte paa store Edderkopper.

Calicurgus Lep.
Priocnemis Schiodte.

8.

Afviger kun lidet fra Priocnemis; næppe heller
Kun 1 Art.

Levevis.

1.

Calicibrgus kyalinatns Fabr. (3') Schiodte = fasciatellus
Spin. (~) Schiodte.
Fortarserne fint cilierede,
I Sandegne i Juli og August;
kjendt.

9.

Tibierne meget stærkt savtakkede.
om dens Levevis ellers intet be-

DolichurusLatr.

Den staar foregaaende Slægt nær.

1.

Kun 1 A.rt.

Doliclzurus corniciblus Spin.

En sjælden Art, som forekommer i Sandegne. Da h 1bom
angiver, at den paa sandede l\larker slæbte Insekter og Fyrrenaale
sammen til en Gang i Jorden.
S hu c kar d (1834) anser den for
sikkert at være "Parasit", den eneste blandt Gravehvepsene. Lep e 1et i er (1829) mener, at den opsøger Rederne af Pompilus og
lægger .Æg i dem. Gir au d saa den grave en Gang ved Foden
af en Mur i den nedfaldne, forvitrede Mørtel.
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XII.

Scoliadæ

og

Mutillidæ.

Disse to, i Norden meget svagt, i Troperne derimod overordentlig rigt repræsenterede Familjer ere hos os kun Rester af en
gammel Type, der ogsaa i biologisk Henseende synes at have bevaret noget primitivt,

som kan kaste Lys over Oprindelsen til de
ægte Gravehvepses Levevis. De bortslæbe ikke Byttet, men opsøge det kun, og paa selve det Sted, hvor det lever (i Jorden eJ.ler
i raadent Ved) fortæres det af Larven . Saaledes bliver det overflødigt for Hvepsen at anlægge Reder. Kroppens Bygning er ikke
heller indrettet herpaa, men viser tydeligt hen til, at de fleste af
disse Former skulle grave sig selv gjennem Jorden. Det er selvfølgelig navnlig hos Hunnerne, at vi finde det ensidige udviklet for
dette Formaals Skyld, og i forskjellig Grad hos de forskjellige
Slægter. Hovedet er saaledes afrundet, at det kun byder en ringe
)lodstand;

Antennerne ere korte og kunne bøjes tilbage langs
Hovedets Sider; Kroppen er hos Scoliadæ fladtrykt og helt glat;
Laarene meget korte og kraftige, men brede (flade, med skarpe
Kanter); don stærke Tornbesætning paa Benene gjør disse egnede
til at kunne sætte af med selv i den løsnede Jord. Hos .iJiutillidæ
falde endog Vingerne bort hos Hunnerne, hvorved Thoraxbygningen er
bleven ganske forandret og giver disse Insekter en stor Lighed med
Myrer, Pezomaclms o. a. vingeløse Hymenopterer. I Mandiblernes
Bygning finde vi ogsaa et aldeles aparte Forhold. Medens Gravehvepsenes Hunner have bredere og stærkere Mandibler, Hannerne i
Reglen simple, spidse, er her det omvendte Tilfældet. Hunnen har
buede, tilspidsede Mandibler, der egne sig udmærket til at løsne
Jorden med, gjennem hvilken den skal bore sin Krop frem; Hannen
har derimod oftest store, brede, undertiden 3-tandede Mandibler, som
skulle anvendes til at gribe og fastholde de glatte eller vingeløse
Hunner med under Parringen.
Byttet, der bestaar i Larver af Scarabæer eller Bier, bedøves
olier lammes vistnok med Braaden, forinden Ægget anbringes; noget
nærmere herom er forøvrigt ubekjendt.
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1.

Scoliadæ.

Hos os findes kun 1 Slægt:

Tiphia, med 2 Arter. -

De

første Efterretninger om Scoliernes Levevis fik man gjennem P as se (1840) Undersøgelsor over Scolia flavifrons; først i den nyeste
Tid erfarede man noget om Tiphia'ens Udvikling.

rinis

1.

Tiphia Fabr. (1775).

Mandiblerne lange, smalle, buede, med en Længderende.
Tiphia rninuta v. d. L., en sjælden Art, som træffes i Sandegne i Juli.
1.

2.

Tiphia feinorata Fabr.

Vor største Art.

Den er sjælden, navnlig Hannen, hvoraf der

hos os kun er fundet et eneste Exemplar.

Arten er iagttaget i

Nord-Sjælland, Odsherred, Bornholm, Lolland, ved Rye og ,ed
Horsens, samt paa Møen, hvor den fandtes i større A.ntal. Den
træffes paa Skjærmplanter (Angelica, Daiu:i,s carota etc.) i sidste
Halvdel af August Maaned.
l<'ra tidligere Tider har der kun foreligget faa Iagttagelser
over dens Levevis, som gik ud paa, at den gravede lodrette Gange
ned i Sandet (Lepeletier
1829; Westwood
1840, fig. 84,
1-6
og 9). Fabre
(1856, p.163, Note) siger: ,,Ifølge Passerini
lægger Scolia lwrtorum Æg paa Larven af Oryctes mellem 5. og
6. Ring. Jeg har en Larve liggende for mig af en anden Scoliade,

tilsyneladende af Tiphia femorata,

indtagende netop det samme

Sted paa Ofret,

ligeledes paa en Larnellicorn- Larve" - og han
synes saaledes at have haft en Tiphia-Larve for sig.
I 1888 fandtes paa Fyen Laner af "St.-Hans-Oldenborren"

Rlii::otrogus solstitialis, som bar en lille Larve b æftet paa Bugsiden; de vare gravede op i en Græsplaine, liggende kun en halv
Tomme under J ordens Overflade ( se B erg sø e og M e in er t,
1887-88,

p. 125-139).

Snyltelarven laa paatvers af Bugsiden
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og var fasthæftet ved en ejendommelig, mørk Plade, som viste sig
at bestaa af de (6) afskudte Rude. Dens Plads var, ligesom ovenfor
omtalt, ved den 5. Kropring. Larven sugede udvendig paa Oldenborrelarven, men trængte ikke ind i denne, i hvert Fald ikke 1rna
det (tidlige) Stadium, hvori den undersøgtes. Larven henførtes til
hvortil den ogsaa efter al Rimelighed hører. Et ejendommeligt Forhold var det, at Larven kun havdo 9 Par
Spiracler (se Figuren, p. 133), hvad der ikke forekommer hos mono-

Tiphia femorata,

troche Hymenoptera, naar undtages Myrerne. Men en Undersøgelse
af den ganske unge Larve viste, at denne besad det normale Antal
af 10 Par Spiracler; det 2dct Par (paa 3. Kropring) tabes saaledes
for en Tid under Udviklingen.
Ifølge mundtlig Meddelelse af Fabrikant C,hr. D re w sen fandt
han tidligere Tiphia-Hunnen hyppigt paa Skjærmplanter i Nordsjælland; nu synes den næsten at være forsvunden. Et Forhold,
der vel maa sættes i l<'orbindelse med dens Værts Aftagen.
1879 have fundet en TiphiaI Rusland skal man allerede
Larve paa Anisoplia austriaca.
Af Slægten Scolia, hvoraf der i Troperne findes saa kæmpemæssige Former, findes ingen .Art bos os. Den kommer os dog
temmelig nær; Scolia quadripunctata er fundet ved Wiesbaden og
ved Berlin, og den syditalienske Scolia unifasciata Cyril forekommer
i Norge (Risør) og Sverige (Sa,rci i Halland) [ se S c hø yen i Entomologisk Tidskrift for 1888]. - Det var i 1839, at Passerini
fandt Larven af ,Scolia flavifrons Scopoli (= S. lwrtorum Fabr.)
sugende paa Oryctes nasicornis - Larven. Den ligger paa langs af
sin Værtlarve,

men i modsat Retning,

og borer hele den forreste

Del af Kroppen dybt ind i Værtlarvens Krophule for at udæde den.
Efter Passerini's Afbildninger synes de 2 første Spiracler lukkede
hos den ædende Larve, hvad der i saa Fald sagtens staar i Forbindelse hermed. Noget tilsvarende finder maaske Sted hos den

Scolia - Larven udæder Værtlarven helt og
spinder sig derefter en Kokon, dannet af to Lag; naar Hvepsen
gaar ud, klipper den et rundt Laag af. (C. Passerini: Osservazioni
ældre Tipliia - Larve.

sulle larve, ninfe, e abitudinj della Scolia .fiavifrons. Pisa 1840,
og: Continnazione delle Osservazioni sulle larve della Scolia flavi-

frons.

Firenze 1841.)

Scolia bifasciata skal leve paa C:etonia-Larrer. Scolia cainpestris i Sydamerika saa Bur m eis ter ofte komme ud af Tuerne
af Kæmpemyren ( Atta cephalotes), altsaa rimeligvis levende paa en
Cetonia el. lign. Larve. - Intcres ant var Dr. C h. Co q u er el' s
Fund af Scolierne paa Madagascar. Han fandt Pupperne af kæmpemæssige Scolier i raadne, udgaaede Stammer af Kokospalmen. Ved
en nærmere Undersøgelse viste det sig, at de snylte paa en Næsehornbilles Larve ( Oryctes simiar Coquerel), der or almindelig i de
Det var to hidtil ukjendte .Arter: Scolia
nævnte Træstammer.

oryctophaga Coquerel og Scolia carnifex Coquerel. (,,Sur les moeurs
de Oryctes de lladagascar et sur les deux especes de Scolia qui
,i vent au:x. depens des larves de ce Oryctes" . Ann. soc. ent . Fr .
Om enkelte Arter har man
1855, p . 167. Pl. 10, fig. 1-3.)
villet hævde, at de levede paa samme Maade som de ægte Gravehvepse og slæbte Byttet ned i gravede Gange; saalede~ Scolia bi-

•

cincta Fabr., som W es t w o od (1840, II, p. 211) endog lader tage
Græshopper (Locust); noget sikkert foreligger dog næppe herom.

2.

Mutillidæ.

Forskjellen mellem de to Kjøn er i denne :B'amilje overordentlig
stor. Hannerne, som fornemmelig skulle opsøge Hunnerne for Par ringens Skyld, ere livlige, bevingede, slanke Insekter, der ere Hun nerne saa lidt lige som vel muligt. Under Parringen fastholder
Hannen Hunnen med de store, brede, 3-tandede :.Uandibler og bærer
den i Flugten med sig .
Den :.Uyre-Lighecl, Hunnerne besidde, har forledet til den Tro,
at de skulde leve hos disse, hrnrom der dog intet foreligger. Det
er vel kun os, ikke Myrerne, der lade sig skuffe af denne Lighed.
At Ligheden kan være dem til Nytte overfor andre Insekters
Efterstræbelser eller for at skuffe dem, de leve hos, er vel muligt;
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do tropiske .Mutiller ere oftest prægtigt farvede ved en broget Haarklædning. - De findes i Reglen l)aa andede Steder, hvor de· gran !
sig ned i Jorden; kun om den one, store Form, JJ1utilla e:uropæa·s
Levevis, vides noget bestemt.

1.
1.

JJ11ttillae:il1·apæaL.

Mutilla L.
.Arten er sjælden bos os.

t (1791, p. 14±) fandt den i .Mængde i
Nærheden af Humlereder (Bambus muscarum, terrestris etc.) og
mente, at den byggede der; senere var det den almindelige Anfandt endog en
skuelse, at den gra,ede Gange i Sand (Schuckard
Hun sammen med Rester af Dipterer i Sandet), indtil C hr. D re w .Allerede J. L. C h ri

af en hjembragt Rede af Bambus Scrimsliiranus, der indeholdt
100 Celler, klækkede 2 Rumler og 76 Mutiller (44 J og 32 ~).
De havdo alle forpuppet sig i de lukkede Humlebiceller og maatte
sen

saaledes le,·e af den udvoxne Humlelarve. Drewsen blev stukken
af lliutillerne log omtalte det som saa oYerordentlig smertefuldt ,
langt værre end nogen anden Hveps' Stik. Han formoder, at de
benytte Giften til at "dræbe Yn"'elen med eller hæmme den i sin
Udvikling". Parringen gik meget hurtigt, i Løbet af nogle faa
.Minutter, idet Hannen greb og fastholdt Hunnen med l\landiblerne
og Bagkropsspidson: Hannen døde efter Parringen, Hunnen graYede
sig ned i Jorden og laa her sammenrullet 'Vinteren over. (Drcwsen
1'ed
De to Kjøn have Stridulations-Organer,
1847, p. 210-11).
hvis Hjælp de kunne finde hinanden. W es t w o od (1840, fig. 84.
13 & 14) mente, at de gned Pro- og :'lleso-Thorax mod hinandeu ,
men Go ure au (1837. p. 66) fandt Apparatet paa 2. og 3. Bagkropsring, hvoraf det første er det passive, det andet det aktive.
Dahl bom (1848, p. 184) klækkede Arten af Bambus RajellusReder, sidst i Juli og først i A.ugust 1843. Senere har Professor
i Graz (1886) studeret dens Levevis. Den snyltor hos
mange forskjellige Arter, mest hos Bambus agrarwn Fabr. Der
er altid langt flere Hunner end Hanner, hvad der dels kan finde

E. Hoffer
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sin Forklaring i Hannernes større Bevægelighed, dels i, som Hoffer
iagttog, at samme Han parrede sig med flere Hunner. Begge Kjøn
udstøde nogle skarpe Toner for at kalde paa hinanden; saasnart
Hannen saa opdager en Hun , styrter den løs paa den og griber
den med Bagkropstængerne. Under Parringen udvikle Hannerne en
gjennemtrængende Lugt. Strax efter Udviklingen skynde Mt1tillerne
senere opholder Hunnen sig længe i Hnmlereden for at faa Æggene anbragte. Der synes kun at være en
æglæggende Hun i en Rede. Dens Braad er lang og bøjet nedad

sig bort fra Reden;

i en Bue, ligesom Bidronningens, og Stikket er smertefuldt; i en
Kamp med en Humlebi vil denne bukke under. Hvorledes Ægget
anbringes, meddeler Hoffer ikke; det var 3 Dage om at udvikles.
Baade Humlebilarven og Mutillarven spandt sig en Kokon af Silke,
saa at Mutillen har to Kokon'er at -gjennembide. De første, der
kom ud, vare Hunnerne. Medens Humlebiens Pupper, naar de tages
ud af Cellen, snart dø af Mangel paa Varme, generede dette slet
ikke Mutillens .
.Arten har 2 Generationer; den anden Generation udvikles i
Efter Humlebiens Art, stor
Boet hos sent flyvende Humlearter.
det er en Dronning- eller
om
eller lille, og efter Cellens Størrelse,
bliver Mutillen af meget forskjellig Størrelse; den
største Hun var 26= lang (af en ~-Puppe af Bambus rnenstrucatus),
den mindste knap 10= (af en ~ af B. agrorum).

Arbejder-Celle,

Mutilla rnontana fandt Schenck (1861, p. 149) paa Mure og
siger, at den snylter her hos andre Hymenopterer. Ogsaa M. bimawlata fandt han paa gamle Mure. Den amerikanske 111.coccinea
skal fange Fltier med stor Behændighed, dog vel næppe til Poder
for Larverne! !øvrigt vides intet om de talrige tropiske Arters
Udrikling.
2.

SmicromyrmeTb.

Smicromyrme rufipes Latr. (~) c3'= Mutilla Ep!tippium
J!'abr. (rød l\Iellemryg) = M. nigrita Pz. (sort .Mellemryg).
Denne lille Art findes i Sandegne. Jeg iagttog den paa en
1.
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sandet Sti midt i Juli 1888,

h,or en Del Hunner

viste sig og løb søgende om paa Jorden.

henimod Aften

Gjentagne Gange borede

de sig ned i Jorden, for kort Tid efter at vise sig igjen. Det var
tydeligt, at de søgte efter Gange af de redebyggende Hymenopterer,
som byggede der,
holdt

thi saa snart Jorden

bød dem større Modstand,

de op at grave og søgte andetsteds

hen,

stadig søgende

med Antennerne.

I den nævnte Sti bygge navnlig Sphecodes, en
Art Andrena og Oxybelus ttniglumis, samt Halictus-Arter, og jeg
formoder, at de leve hos disse. Da det er gold Sandjord uden
Plantevæxt, lever der ingen planteædende Larver her; jeg har i en
.Aarrække ved Søgning efter de nævnte Reder omgravet
til en Alens Dybde, og aldrig fundet andre Insektlarver

denne Sti
i Jorden,

end de nævnte redebyggendes.
Arten er igjen fonden i September
og synes saaledes at have 2 Generationer. Disse 2 Generationer
stemme overens med Ud,iklingen af Halictus (og Sphecodes), i første
Halvdel af Juli og Begyndelsen af September.
Bert k au (JJfutilla ephippium: Biolog. Centralblatt. 3. Bd.
1884. p. 722-24 har iagttaget denne Art i Parring paa Serratula
arvensis. Hannen holder Hunnen fast med Ben og Mandibler og
bærer den fra Blomst til Blomst.

S. erythrocephala Fabr. mener Si c h e 1, lever som Parasit
hos smaa Halictus-Arter, Halictus fulvocinctus og H. morio.
2.

3.
1.

Myrmosa Latr. (1796).

Aiyrmosa melanocephala Fabr.

Arten er vor hyppigste Mutillide, navnlig _ træffes Hannen ikke
sjældent paa Skjærmplanter, i Sandegne. Den er senere end foregaaende Art og træffes i sidste Halvdel af Juli. Jeg saa den løbe
om (~) paa den samme Sti som foregaaende Art, og den bar sig
ad ganske som denne. Jeg fandt den igjen i August og formoder,
at den ogsaa har 2 Generationer og snylter hos andre HalictusArter end den foregaaende Art.
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4.

MethocaLatt-. ~-

1'engyra Latr.

6

(1809).

W es m ae l fangede disse to "Slægter" i Parring (1829).
1. J,[et!toca ichneurnonides Latr. = Gonatopus mutillarius N ee .

Hym. Icbn. alf. t. Il, p. 384.
Ogsaa denne .Art træffes

Sandegne

Juli.

Om dens Ud-

vikling vides intet.

XIII.

Sapygidæ Leacb.

Sapygiderne minde i deres Bygning kun lidet om de foregaaende,
med hvilke de i Reglen stilles sammen, under Fællesbetegnelsen
Hvor deres systematiske Plads egentlig er, fore,,Heterogynæ".
Linn e ansaa dem for Bier, ligesom endnu
der mener, at de ere nærmest beslægtede med Nomada.
henførte dem til Ceramius (Masariderne). Lepeletier

kommer mig tvivlsomt.
Curtis,
Latreille

regnede dem for ægte Graveh,epse, der byggede Reder og samlede
W es t w o od
henførte en .Art til Sirex.
Forraad. Fabricius
stillede dem sammen med Scolierne til en Familje: Scoliidæ Westw.,
mellem Gravehvepsene paa den ene Side og - gjennem MutilMyrerne paa den anden Side. Lea c b dannede en egen
liderne
Familje af dem. -- Det er slanke Hvepse med en langstrakt Kropbygning og svage Ben; begge Kjøn ere vingede. De have ofte en
spraglet Farvetegning,

der til en vis Grad minder om Nornada.

I det hele livlige og smukke Hvepse.
Deres Levevis er endnu kun ufuldstændigt kjendt; der er ikke
Tvivl om, at de fleste leve paa visse, enliglevende Biers Bekostning,
i disses Reder, men det forekommer mig tvivlsomt, om de her le.e
som S ny It er e. Snarere ere de p hyt o p hage som Larver og
leve som Snyltegjæster af Biernes Forraad. Bekræfter dette sig,
vil det fjærne dem aldeles fra Forbindelsen med de foregaaende
Grupper.
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1.

Sapyga Lah·.

(1796).

Hellus Fabr. exp.
Mandiblerne ere stærke og brede, sædvanlig 3-tandede. Antennoget kølledannede. Hos Hunnen er Endesegmentet

nerne korte,

tilspidset, den nedre Skinne længere end den øvre.
1.

Sapyga punctata Kl.

Monogr. Siric. Germ. 1803,

p. 61.

Pl. 7, fig. 4 (~), 5 og 6 (J).

S. paeca J<'abr. (~). Ent. syst. Il. 129.
Fabr. (6) ib. p. 235, decipiens Kl. etc.

S. quinquepunctata

Denne Art flyver almindeligt

bos os sidst i Maj, samt Juni
og Juli, langs Lervægge, gammelt Træværk, Plankeværker osv. for
at anbringe sine Æg i Biers Reder. S c ben c k (1857) fangede
den gjentagne Gange paa Jordbærblomster.

De to Kjøn ere meget

forskjellige i .!<'arvetegningen og ere beskrevne som selvstændige
Arter under mange Navne.
La tre i 11 e var den første, der udtalte den Formening, at
Arten rimeligvis levede som "Parasit" hos Bier i gammelt Træværk. Le p e 1et i er (Encycl. meth. t. X. 1829. p. 338) mener, at
Slægten graver Gange i Kalken paa Mure og i Træ og forsyner
dem med Foder.

Han slutter

dette af,

at han fangede "en Art

(Sap. sexpunctata) bærende et Insekt, som den lod falde i det Øjeblik, da jeg greb den, hvilket jeg dog gjenkjendte som en Larve".
Det beroede dog vist paa et Fejlsyn. Komisk nok, er dette omtrent
den eneste egne Iagttagelse, Lepeletier kan fremføre om Gravehvepsenes Levevis - og saa er den endda forkert og misvisende.
Idetmindste

burde den da være i Overensstemmelse med hans
Theori om Gravehvepsenes Bygning og Levevis - og saa gjør han
Sapyga til en Redebygger, skjønt dens Ben ere simple, uden Torne,

Tænder

eller

Cilier,

tværtimod

Theorien !

· p. 45) fangede den i en Sandegn,

S hu c kar d (1837,

medens den stod i Begreb med

at gaa ind i en Rede af Osmia bicornis; han meddeler (1834.
p. 58), at Mr. Bakewell tog den i Færd med at stikke Bagkroppen
ind i Cellerne hos Osmia coerulescens. W es t w o od meddeler
Vidensk. Meddel. fra den naturh. Foren.

1897.

9

I

I
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(i Trans.
noget om Artens Levevis, dog næppe af stor Betydning
i Byen).
ent. soc. London. I. 1836, p. 202 - Bindet mangler her
(Ann. sc. nat. ser. 2. t. VI. 1836. p. 360)
Desvoidy
Robineau
og iagtfandt dens Kokon'er i Cellerne hos Osmia lzelicicola R. D.
gaa ind i
tog Forvandlingen. Han saa ogsaa Sapyga Cltelostomæ
(En tomol.
de af Clzelostoma forsynede Reder. Ogsaa H. F ries e
fandt Arten hos en Helixboer,
Nachr. Nr. 5. 1883, 1i. 67-68)
nenwralisnemlig Osmia aurulenta Pz. Han aabnede nogle Helix
hvori
Huse i November 1882 og fandt i det ene af dem 3 Celler,
~ og
p.
S.
2
anden
en
2 Sap. punctata ~ og 1 Osmia a1trztlenta 6, i
dens
1 O. a. ~- Den har altsaa levet i Biens Celler og er ligesom
flyver
og
Imago
som
Vært udviklet allerede om Efteraaret, overvintrer
meddeler
først i Maj næste Aar, naar Værtbien bygger Rede. Han
Kokon
ns
Osmia'e
intet nærmere om, hvorvidt Sapyga'en laa indeni
Oplysosv., skjønt hans Materiale rnaatte kunne have givet flere
(1866,
erg
b
ninger end den ene om Overvintringen. T as c hen
ich im
P; 224) klækkede en Hun "aus einem Tonnenptippchen, was
Schlupf
einer
Holze an einem Baumstumpfe fand und das jedenfalls
idewespfl angehorte". Dens Kokon ligner formodentlig en Ichneum
monthly
(Ent.
fandt den i raadent Ved
kokon. Ogsaa Bennett
leve hos
1Iag. vol. XXV. 1888, p. 165). Den synes saaledes at
og i
Ved
lt
forskjellige Arter Osmia, baade i Jorden, i gamme
Sneglehuse.
Sapyga similis Fabr. Ent. syst. 2, p. 129 som Sirex
Hellus similis Pz. og Sapyga variegata Dbm.

2.

Scarabæer (Larver)
1. Coleoptern .

Pragtbiller . . .. .

Snnd,biile,. ...

·

Cerceris bupresticicla.
Cerceris arenaria.
4-cincta.
tub erculata etc. f
-

l

l

I
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meget sjælden her til Lands; dot synes at nore en
Sandart, som maaske sny lter hos en Osmia i Sand.
Da h 1bo. m fangede den i Norge "in sæpe, ubi nidificavit
Crabro lapponicus ineunte m. Julio 1840". Den er hos os funden
Den er

\·ed Skagen, ved Harboøre, samt Yed Haderslev.

Sap yga clavicornis L. (som Apis) = llellus JJrisinct Fabr.
11Iasctris crabroniforrnis Pz. = Sav. prisma Kl. 1803, p . 63,
Pl. 7, fig. 7 (~) og fig. 8 (J).
Hos os en sjælden Art, som flyver hole Juli, paa gamle Træer
og Træværk, særlig paa gamle Bøge, hvor Barken er falden af.
3.

W ii s t n e i (p. -±4).
Hyppig ved Sønderborg Maj-August.
La tre i 11e saa den sværme omkring de gamle udgaaede og
brækkede Grene paa Træerne og formodede derfor, at den snyltede
bos Bier, s0111havde dere

Reder i disse.

Der findes 2 andre europæiske Slægter:

P. repandwn Spin.
Polochrum Latr.
,,snylt e paa Larven af Xylocopa violacea".
1.

skal

som Larve

Hellus (Fabr.) Schenck. H. sexguttatus ]!'abr. = Sapyga
JU-guttatus Jur. Pl. 9. gen. 13 = Polocltrurn cylindricurn Schenck
(1857, p. 27 8). J = Sapyga cylindrica Goost.
2.

Schenck

fangede den (1861,

p. 148) paa Clwerophyllum
han formoder, at den lever

temulum og paa gamle Træstammer;
her hos Heriades-Arterne, hYad der er meget sandsynligt .

La1•1•idæ.

Philantliidæ.

Scoliadæ.

I Pom ,z>ilidæ .

Vespidæ.

Scolia.
{ Tiphia.

I ...... .
9*

Oclynerns etc.
(Larver.)
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I
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2. Hymenoptera

. . .

S. Lepicloptei-a . . . .

Guldhvopse .
Snyltehvepse
Vesparier
lliyrer . .. .....

I

Oe1•ce1•idæ.

Cerceris rybyensis.
{
hortivaga.
truncatula.

.

Orab1•onidæ.

Ugler (Larver) ..
Halvmøl? (imago)

l

Viklere}
l\1aa Iere

Ceratocoliis subterraneus

Blepharipus serripes .

(Larver)

Melli1iiclæ.
Syrphider.

Syrplms

. ...

. .

sp .
{Clytoclwysus
Crabro.

Empider.

Tachyd1·oinia

Clytochrysus clwysostomus.

lUuscider.

4. Diptera . .....

.

A,,icia ...
Anthoinyia
Musca.
Lauxania
etc.

Antlwax.
Carphotricha
Tachysta.
Tipulider ..

5. Pseuclo-Neuroptera: P. ocus.

Thyreopus peltarius.
c1·ibrarius.
Soleniiis rttbicola.
Crossocerus 4-maculatiis.
vagabi,ndus.
leucosto1mis.
Lincleniits P anzeri.
Orossocerus anxius.
capitosi,s.
J
\ Rhopalum tibiale.
Rhopalmn clavipes.

Mellinus.
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..

.

.

Pompilidæ,

Ph-llanthidæ.

Larridæ.
.

..

....

Palarns flavipes.

Philantlms.

(Bier, Gravehvepse,
Snyltehvepse,
Vesparier.)

(Bier, Gravehvepse ,
Vesparier.)

. . . .. . .

.

..

...

f
\

I Ves1>idæ.

Sftpyg ·idæ.
Miitillidæ,

... . .

.

..

Priocnemis
fuscus?

Sphec •idæ,
. .
?
anathemci
Larra

....

. .. . . . . . . .

Psammophila .
hnmophila
(Ugle-, MaalerLarver).

.... .

.

..

. ..

Bembecidæ.

B einbex.

Oxybelus sp.

...

Pompilus
niger?

Eimienes .

t.
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Orab1•oni<læ.
Blatta

......

.. .

I

Gryllus . ......

6. Orthoptera ( Grylli)

.

Locusta . . .
Acridiwn . .
Oedipoda . .

Stenobotll!l'ns . . . . .

.
{ Tæger (Larver
7. Herniptera . . . . .
c
Nym,er.)

og \

f
Nyssonidæ.

Cikader .......

Psylla

.

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

8. Rornoptera . . . . .

9. · Arachniclæ

Bladlus .......

.

Coccus . .......

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Crossocerus TT'esinaeli etc.

f Hoplisus.

Gorytes.

l

Myson.
. .....
.

f

l
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Sphecidæ.

Ponipilidæ.

Chloi-ion sp.
S1Jh~x flavi11ennis.
Sphex atra .
S1Jhex occitanicci.
afra.
albisecta.

pecti-1
J Tac~iysphex
nipes.

1

l Tachytes nigra.

Tachytes ewropæa.
obsoleta.

Pe1nph1•edonidæ.

Tachysphex nitidus.

JTachysphex

acrobates.
\ Astatus boops.

Miniesa.

Nitela Spinolæ . . .

Pison .
Trypoxylon.
Miscoplii,is.

1

l
J

Psen concolor.
atratiis .
fuscipennis .
Pemz1hredon.
Diodontiis.
Passciloecus.
Stiginus.
Svilomena troglo clytes.

{
········· ·

Miscus?
Pelopoeus.

P.riocnemis.
Pompilus.
f Agenia.
. Pseuclagenia.
\

I

Vespidæ.

I

.
'
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Bygge selskabelige
Reder.
(~ ~

Commensales.

t)

Mure Celler af Ler frit
paa Stene, .Mure eller
Planter.

Danne Celler af forskjellige
·Stoffer i Hulrum.
Reaumurs "Fiugerbølsystem".
1

Apis.

Chalicocloma muraria paa
Stene, andre Arter paa Træer.

,vielipona.

.

~
...

Bornbiis .

Anthiclium (Planteuld).
JJ!egachile (Bladstykker).

Psitlvyms.

Osmia (Ler).
Osmia cæmentaria paa 8tene .

~

Anthophora (Ler).
fuscata (Tr æsmuld).
(;olletes
\ (Eget
Hylæus ( Prosopis) I Sekret).
P elopoeus Latr.
Trypoxylon rejector Sm.
albitarse .
al

;:..
"'

Q

>

,=

(lugen.)

Pison.
Psmclagenia punctum.

I

(Ingen .I

0

>

=
;.,

ø

Q)
<Il

.,;:..

t
;;
....
0
~

I

~ .§

-~
~ ;..
~

Polistes.
Vespa.

Eumenes.
,
Hoplomerus lævipes 1Ler).
Vespa
{ E. a,bu,tm,>m H. S.
( Pseuclo- en Celle E. coarctatci , Fabr.
\uden Krave).
vespa)
E.pomiforrnis Rossi.
austriaca
1:1 C li f E. ungviculiis Vill.
Fa br.
· ere e er , E. tinctor Christ.
Ancistroceriis oviventris.
Celonites Fischei ·i paa Stene.
abbreviatus Vill.
paa Grene.
,
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Grave lotlrotte Gange

Grave sla-aa Gange

i fastere Jord osv.

i Sand osv.

(Flere Celler.)

(Encellet Gang.)

Anthophorn.

I .d.ndrena (e. p.).

Gnave Gange i r11adent Ved eller tørre
PlanteStængler,
eller udrense Smuldet
af gamle Larvegange
i tørt Træ.

Benytte
Hulrum
eller af andre Insekter
dannede Gange i Træ,
Plankeværk, Stængler
osv.
(Psoudo-Parasiter.)

Osinia clctviventris.

Osmia cmntlenta
(Sneglehuse) .

-

bicoloi·

-

bicornis, cyanea

(8neglehuse).

Andrena (e. p.).
Halictus
(større Arter).

ctcuticornis etc .

F. etc.

HaUctus
(mindre Arter).

Colletes.
Sphecodes.

Oeratina cilbilabris etc .
Chelostomct maxillosa.
Herictcles.

Xylocopa.

Ceratocolits?
Thyreopus.
Crossocerns (e. p.).
Linclenius .
Cerceris.
1vlellinus.
Gorytes.
Hoplisus .

Hoploinerus
spinipes etc.
Ancistrocei·tts
parietuin.
Symmophus etc.

Entornognatlms ?
Oxybelus .
Ta.chysphex.
JJ1iscophus.
Miinesa (e. p.).
Dioclontits.
Bernbex .
Sphecidæ.
Pompilidæ .

Clytochrysits.
Crctbro.
Soleniits.
Crossocerits
Rhopalum.

(e .

Blepharipits ??
Trypoxylon
p.).

Pernplwedon.

Sti,qmus.
Spilomena.
.d._qeniahircana.
Solierella pisonoicles.
Pison retnmi .

Nitela . •

Oclynerus bifascicttits. Leionotits ni_qripes.
hospes.

.Ancistrocerus Antilope.

·inditsfrius
etc .

Rhygiwrn oc1tlatiim
.Pabr.

Cei-arnius lttsitanicus Kl.
- Fonscoloinbei.

( S k ill e -

vægge af Ler) .
Psen (Træsmuld).
Miniesa (e. p.).
Passciloecus (Harpix ?).

Sy1mno11Jhus elegans.
sinitatus .
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[Efterfølgende tre srnaa Afhandlinger (I-III)
fandtes iblandt den
afdøde Forfatters Efterladenskaber, og da de foreligge afsluttede fra Forfatterens Haand og behandle l<'orrner og Emner, som staa i en vis Forbindelse meu ue Hvepse, der ere afhandlede i det foregaaende større Arbejde,
har Redaktionen ment at burde udgive dem samtidig, sum Tilføjelser til dette.
Red.]

I.

Om Osrniaolaviventris.
Af

Hermann Bori-ie.s.

OsmiarAcantltosmia) claviventris Th.
Syn. Osmia interrupta
Osmia leucrnnelana Smith.

Schenck,

Osmia foveolata Schenck,

llied Undtagelse af den pukkelformige Udvidelse paa 1 Bagskinne hos Hannen træffes ingen ejendommelige Bygningsforhold,
der kunne staa i direkte Forbindelse med Artens Livsvaner.
Denne nord- og mellemevropæiske .Art forekommer ,istnok
over hele Landet, men stedegen og sparsomt; den bar kun en
Generation om Aaret, idet ~ og J flyve i Juni og første Halvdel
af Juli, og de udviklede Larver overvintre. I Tyskland flyver den
tidligere, fra Midten af Maj til Udgangen af Juni l\Iaaned, ~ særlig
paa Compositeer, J paa Sten (Schm. p. 12 og 134). Den er her
i Landet bl. a. Steder fanget i Sandgrave (0. G. Jensen), hvor den
sandsynligvis bar søgt efter tørre Plantestængler til at bygge Rede i.
10 17
1888 fandt jeg flere ~, der netop vare begyndte paa at
gnave deres Gange, samtidig med andre, som næsten havde fuldendt
deres Reder; heraf tør man slutte, at en Hun kan faa Tid til at
bygge flere mindre Reder i Løbet af samme Sommer.
Den
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Alt hvad man hidtil har vidst om denne Arts Levevis, beror
paa en Meddelelse af Smit h om, at den bygger en Række Celler
i tomme Rubu -Stængler, med Trærvægge af tyggede , egetabilier.
'l' h oms o n angirer, at den bygger Rede i Mure, h,ad jeg dog
anser for meget tvivlsomt. Hrerken Dufour-Perris
eller Giraud
have klækket den af deres Stængler, fordi de kun søgte oprets ta aende Stængler.
Rederne af denne Art fandt jeg i afbrækkede Stængler af
Artemisia vulgaris, liggende paa Jorden opad en græ klædt, solbeskinnet Skrænt; siden har jeg aarlig udlagt et større Antal
tilskaarne,

tørre Artemisia-Stængler

paa dette Sted .

Imidlertid

viste det sig at være af Betydning,

hvorledes disse Stængler rnre
og paa hvilken lliaade de vare henlagte. Bien vælger
nemlig kun saadanne Stængler til at bygge i, som have ot Marnør
af mindst 3,5mmTværmaa! og en jæYnt afbrudt Endeflade; denne
afbrudte,

maa ikke være hævet ret meget orer Jordol'erfladen, og Stænglen
maa ligge fast.
I Valg af Stængler stemmer den saalede nogenlunde overens med Hoplomer·us lævipes - der dog ogsaa gjærne
tager tykkere l\larvrør (5-6mm) og bygger villigt i opretstaaende
Stængler - og jeg bar en udlagt Artemisia-Stængcl, hl'ori Vesparien
har bygget. i den ene Ende, Bien i den anden, saa!edes at Rederne
kun ere adskilte ved et kort Stykke Marv.

Osmia claviventris gnaver sin Rede-Gang til en Dybde, der
de 40 Reder, jeg bar af denne Art, varierer mellem 20 og 135mm,
Gjennemsnit somm. Gangens Bredde er fra ::l,5 til 4mm. Væggene i Gangen ere jærnt afglattede, og kun under Loupen kan
man iagttage 'l'Yær tribcr, som ere Mærker af Kindbakkernes Spidser.
I Reg len er Gangen lige, men naar Marrrøret har en Tykkelse af
6mm, gjør den ofte en Krnmning, og naar det er 7mm eller derornr,
er Gangen sædvanlig krum eller slangeagtig bugtet, forsaavidt
StængeJens Endeflade har ræret skraat afskaaret, idet Bien altid
gnaver Iod r et paa Endefladen. I den bugtede Del af Gangen
bygger Bien ingen Celler, og i tykke Stængler forekommer der
saal'el i denne som i andre Retninger adskillige Forstyrrelser
de
Vidensk. Meddel. fra den naturh.

Foren.

1897.

10

Xaar G-angen er udgnavet til sin fulde Længde,
begynder Bien paa A.nlæget af den første Celle inderst i Gangen.
Den gnaver her )lan ·en af Yæggen i en Strækning af 3mm fra

normale Forhold.

aaledes at der fremkommer et. ovalt Rum af denue Længde.
Rummets Bredde er størst paa Midten, 5mm,og afsmalnes til Siderne
til 4,5mm. Dersom l\Iarvrøret kun er 4 eller undertiden endog kun
3,5mm i Tværmaal, maa Cellen blive af samme Bredde som selve
Bunden,

Gangen, da dens træagtige Vægge ingen yderligere Udvidelse tiltede, men dette hører dog til Sjældenhederne. Uddybningen af
Rummet foretages med stor Omhu og Accuratesse, saa at Væggene
A.t de ere dette, formoder jeg, skyldes, at
Bien foretager Udhulingen af Rummet med Kindbakkernes SkæreRand, før t med Hovedet ,endt indefter, derpaa med Hovedet vendt
udefter. - Naar nu Cellerummet er uddybet, og Bien har fuldendt

ere fuldstændig glatte.

dette A.rbejde, tager den fat paa at forsyne den første Celle med
Foder. Ved Anbringelsen af dette er det af Betydning, at Bien
Stængel . Foderet, som
har valgt en vandret, fast liggende
be'taar af lysegult Blomsterstøv, stærkt fugtet med Honning, fylder
omtrent Halvdelen af Cellens .Rum og hviler paa Cellens Bund og
Inder.æg ·, medens det næsten ikke berører Cellens ,,Loft" . l\Ied
en jævnt hvælvet O,erflade rager Fodermassen frem i Cellen, aa
at der er et tomt Rum foran og foroven i den. Paa Grund af at
tænglen er vandret og fastliggende, kan Bien saaledes gjøre Forskjel
paa "op" og "ned", ,,Loft" og "Gulv" i Cellen. Foder -Forsyningen
begynder med et Lag tørt Blomsterstøv, men efterbaanden som
Forsyningen skrider frem , bliver Foderet honningrigere, en Omtæudighed, som jeg antager er af Betydning saavel ved Osmiasom ved Stelis-Æggets Anbringelse (se nedenfor). Dette stærkt
fugtige Foder vilcle ikke kunne hvile paa selve :Marvmassen, uden
at denne indsugede Pugtigheden, og dog viser en nøje Undersøgelse af Cellevæggen, efter at Foderet er anbragt og har
henligget i længere Tid, at Cellevæggene i den brugte Celle
ere fuldkommen rene. I nogle friske Celler bar jeg, efter at de
havde henligget i nogeu Tid, fondet smaa, tynde, glinsende

147
der muligvis kunne hidrøre fra en Beklædning af Cellens
Yægge, foretagen forinden Anbringelsen af Foderet. Naar .Ægget
er anbragt paa Fodermassen, lukkes Cellen med en ganske tynd

Blade,

(0,5 1nm) skaalformig Skillevæg, som er dannet af tyggede, sammenklæbede Plantedele af mørkegrøn Farve, hvorimellem findes talrige
Denne Shillevæg anbringes ikke i selve Cellelyse Plantehaar.
men et lille Stykke (c. 2mm) foran denne i
Gangen, saal11des at Cellerummets ovale Form i Forbindelse med
det smallere og lige Stykke Gang giver hele Cellen Form af en

rummets Munding,

Flaske, hvorfor jeg benævner denne Strækning Cellens "Hals".
Hermed er den første Celle færdig, og Bien tager nu fat paa
at danne den næste Celles Rum ved at afgnave :Marven i en

smm,idet

Strækning af

den gaar ud fra den første Celles skaal-

formige Væg som Bund og fortsætter dennes Hvælving ved at
danne en oval Udhuling af samme Dimensioner som den første Celles.
Cellerne følge saaledes umiddelbart efter hverandre uden .Afbrydelse
saa at Reden kommer til at ligne en Perlesnor
ens store Perler, anbragte med et lille, lige stort
Cellernes .Antal i hrnr Rede er· forholdsvis ringe;

eller illellemrum,
med ovale,
lrellemrum.

har jeg fundet); disse
findes 5 i hver (fra 1-11
lang Gang.
indtage gjennemsnitlig en Plads af 57=, i en somm
af Gangen,
Del
den
af
Cellernes Maal ere saa nøjagtige, at Længden
som Cellerne indtag·e, divideret med deres Antal, giver et Tal gjennemsnitlig

den enkelte Celles Længde

-

som kun meget lidt afviger fra

Saaledes indtage i adskillige Reder 8 Celler tilsammen
en Plads af 82-84mm, 6 Celler en Plads af 60-65mm, 4 Celler
en Plads af 42-43mm, og hvor der finder en blot ringe Afvigelse
Sted, antyder dette en Forstyrrelse , hvis Aarsag i Reglen kan
10,5"'"'.

Til Exempel indtog i en Rede 4 Celler a 9,smmtilsammen
en Plads af 39mm, i en anden Rede 7 Celler a 8,4mmen Plads af
57mm; i begge Tilfælde var Aarsagen hertil, at ]\farven var tykkere

paavises.

end sædvanlig, saa at Bien havde gjort Cellerne kortere og bredere
(indtil 5mm), ligesom disse vare blevne noget skæve. I en tredie
Rede fandtes 2 Celler, der tilsammen ind toge en Plads af 25mm
lU*

fordi Osmien af en Fejltagelse

harde

Skillevæggen anbringe

dem dobbelt.

Bnn<l og det synes at være heri,

larnt Skille, ·æggen imellem
i Reglen 10mm fra Cellen&

at Hrepsen

Beregning ligger.

Naar Skillevæggen, der jo egontlig hører med til Cellen, medregne .
bliver hele Cellens Længde 10,5mm. Dette 1Iaal er meget constant.
Derimod er Forholdet mellem Celle-Udhulingen og Halsens Længde
mere variabelt, idet den førstes Længde kan være fra 8 til 9mm,
den sidstes fra 1 til 2mm, saaledes at "Flaskeformen" ikke altid
er lige iøjnefaldende. Jeg har ikke kunnet constatcre nogen Forskjel i Cellernes Længde for ~ og J. - Den tomme Del af
Gangen udenfor Cellerne er forholdsvis kort, og meget ofte naa
Cellerne -

i en kortere Gang -

helt ud til Indgangen.

Den

yderste Celle er lukket med en Skaal ganske som de ø,rige, saa at
flere Celler kunde bygges til uden Forstyrrelse af Ensartetheden i
Redebygningen.

Undertiden har Bien ligesom markeret,

at det er

den sidste Celle red at fæste nogle gro, ·ero Plantedele i Orerfladen
Indgangen til Reden lukkes altid med en Skaal,

af Cellevæggen.
bestaaende

af samme l\Iasse som Skilleræggene mellem Cellerne.
det, anbringes den altid helt ude ved

:N"aar Forholdene tillade

til Reden , saa at Skaalens 01'erflade gaar i Et med
Naar den er anbragt her, virker den
StængeJens Endeflade.
skuffende, saa at man først antager, at Stængelen er ubeboet.

Indgangen

Denne Skaal er at betragte som et Stempel for Redens Fuldendelse.
Ofte finder man Reder, hrnr Bien har anbragt 1 a 2 Skaale
indenfor den yderste og i Reglen tæt ved hinanden. Lige indenfor
disse, i den tomme Gang, er der da hyppigt opdynget en Samling
af Planterester,
Gjenstande,

Jord,

Smaasten,

som Osmien tilfældigt

udenfor Redens Indgang,

saasom:

Grus og de forskjelligste
bar

kunnet

andre

finde paa Jorden

Spiclsmuseexcremcnter,

en død

llf.1Jrmica,en Bagkrops Skal af en Tæge, Yisne KmTe af Artemisia
og wanga andre smaa Sager, som sætte En i Forlegenhed med
Hensyn til Bestemmelsen af deres Art og Opr;ndelse. Som Beris
paa, hvor lidet kræsen Bien er i sit Valg af .Materiale til Skilleræggene,

kan jeg anføre,

at den til Dannelse af en Skilleræg
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mellem Cellerne (a og b i Rede ~r. 20) havde anvendt en lille
liosplante, ~om den ha,-de rykket op med Rodhaar og vedhængende
Jord og Smaasten; saavel i denne som i andre SkilleYægge fandt
ofte vare blandede med noget fint iilarvsmulcl.
Hvad disse Plantedele angaar, hvoraf SkilleYæggene mellem Cellerne
Il!! Skaalen Yed Redens Indgang vare dannede,

jeg, at Plantedelene

antager jeg dem for mine Reders Vedkommende
for at være Spidsen af Bægerfligene eller Bladene
ogsaa Overhud og Bast) af Anc!tusct
o.(ficinalis, som voxede i Mængde paa det Sted,
(mulig

toges.

hvor Rederne

Det er grønne, friske

Plantedele, som let lade sig tygge og rimeligvis
naar de størkne, at

indeholde Slim nok til,

danne en fast jærn l\Iasse, der er som klinet
som
med en lllnr ke. De talrige Plantehaar,
findes J>aa Skillevæggene og Skaalene ere ikke
Ved
iblandede, men sidde paa Plantedelene.
Forsøg med at oplø e Ma sen i Sprit viste det
sig, at dette ikke lod sig gjøre. Til Belysning
af de foran anførte Forhold ved Redebygningen
og af Snyltelivet i Rederne hidsætter jeg
følgende Exempler

paa de af mig klækkede

Osmia claviventris-Reder.
~r.

10. 8 Celler (a-h),
b:

c:

a:

Iclmewnonide

6,

Coenocryptus bimaculatus Grv. ~'
f: t, g: en ud-

°J, d: °J, e: t,

farret Halvpuppe 6, b: ~- Gangen
U5x4mm, 8 Celler= 83mm, Cellerne
9,5- 10mm, inderste Celle læng t,
Cellernes Bredde 5mm, )farven 6mm,
inder t lidt mere, Cellerne her skærn;
Gangen lige.
Nr. 14.

5 Celler (a-e),

b:

t

a: Icbneumonide

6,

uind pund en , c: Ichneumonide

En Rede af
Osmin clai:ii-entris.
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cJ, e: t .

J,

d: Ichneumonide

=

55mm, Cellerne 9mm, den inderste Celle 10mm, Skille-

Gangen 90x4mm,

Prop i Indgangen,

Yæggene 1-1,5=,

5 Celler

en SkilleYæg 6=

(Artemisia -Kur v) indenfor denne.
I den anden Ende af Stængelen har Hoplomerus lævipes
begyndt at bygge; en Celle er fuldført, men aaben .
indenfor, nogle Planterester

Nr. 19.

a:

7 Celler (a-g),

t,

Osmia-Larven begyndt at spinde,

b: en Osmia-Kokon, hvori en Coenocryptus-Kokon. Cellen
fyldt med Spaaner, da Coenocr. bar gnavet sig bagom ud
den i Cellen

og derved forstyrret

c liggende

Snyltebi-

(Stelis -) Kokon, som har et Hul i Stedet for en 'rnd, td: tynd Kokon med aaben Tud, Larven t. e: Iclmeumon,
der har gnavet sig ud gjennem Træet (Reden laa i l\Iørke).
f: Iclineumon, kl. 20 / 4 88 . g: Foderet skimlet; c, cl og f

6 Celler = 65mm,Cellernes Bredde

Kokou'er af Snyltebien.

4-5mm,

Marven 7mm; Gangen krummet,

gangen lige foran den yderste

lukket ved Cd-

Celle med 2 Skillevægge:

imellem disse en større Sten, Jord og Pla.nte:-ester.
a: Iclmewnon, kl. 20 /4 88, b: Coenocryptus
Nr. 20 . 6 Celler (a-f),
30
apum ~, kl. / 4 88. Skillevæggen mellem Celle a • og
b bestaar af en lille Mosplante med Rodhaar og vedhængende
Jord, tilligemed noget fint Marvsmuld. c: Iclm. J, t, med
2 meget

store spidse Torne paa l\Ietathorax.

d:

Iclm.

kl. 2 ¼ 88, Kokon af Snylte bi ( Stelis) e: Coenocryptus apu111
~' kl. tB /4 88, har ligget forkert i Cellen. f: Ichn., kl.
20 / 4

88 . Gangen 105 x 3,5mm, 6 Celler = 60mm, Cellernes

Bredde 4-4,5mm.

Indgang·en lukket

med en tyk Prop.

Paa Indersiden af denne Smaasten, Bagkroppen af en død
Tæge m. m.
Nr. 32.

4 Celler (a-d)

4,5-f,=.

=

39=,

Indgangen

Gangen 53mm, Cellernes Bredde

lukket med 3 Skaale, anbragte tæt

sammen; et 5mm lang-t Stykke indenfor fyldt med Grus og
Jeg tog denne Rede d. 21 / 8 1888. Den
Planterester.
.ar

da færdig og indeholdt 4 Celler.

Foderet i Cellerne
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rnr næsten urørt.

I Celle a (den inderste Celle) hvilede
I

som paa Ryggen havde en Klump af 10
hYide .Æg. 27 Is 88 rnr der kun srage l{ester af

en Osmia-Larre,
smaa,

bagved

Larrcn,

Foderklum1ien.

der som sædrnnlig

Den anden rar eu
D.

Foderet.

27

Den foneste

01n11ia-

nir

laa oYenpaa Foclerklumpen.

telis-Lan-e, som laa indeklemt under

-LarYcn dod, og Steli:;/s 88 rar Os111ia

LarYen aacl paa dens Plads.

I Celle c laa ligesom i b

eu Usmia- og en Ste/is-Larre . D.
at Stelis-Larrnn, cler laa saalodes,
berørte

LarYer , som

I Celle b laa 2 Larrer, den ene foran, den

se~ere døde.
anden

aad 4 smaa

paa Foderet

Osmia-Larven;

28 /s

88 opdagede jeg,

at den med IIoredet

paa Ryggen. om Natten haYde bidt

Osmia-Lanen

denne i Nakken lige bagred

Horedet

(i lste

Hing paa

den ene Side), saa at der rar fremkommet et tort 'aar;
den lerede dog endnu og fandtes først død d. 80 /s 8 '.
Larrerne

havde udhulet Foderklumpen paa h,er sin

ide,

saa at der Yar fremkommet skaalformige J<'ordybninger i
denne. I Celle d fandte en Foderklump, som rar uberørt:
hverken .Æg eller Larve kunde opdages. D. 9 /9 8 havde
Stelis-Larv erne æclt Foderet op, udskilte Excrementerne
og spandt sig ind.
jeg iagttog.

D.

11 /9

88 vare Kokon'erne færdige;

at Bunden blev spunden først.

115
/4

91

i begge laa Stelis minuta foldt ud-

aabnedes Kokon'erne;
viklet, i Celle b en

D.

J,

i c en ~. altsaa Hunnen yderst.

Stelis-Ægget anbringes ristuok paa Bunden af Cellen, saalecles
at Værtlarren og Snyltebien komme til at æde paa b,er sin Side
af Foderklumpen; naar de have ædt ig saa langt frem, at StelisLanen

kan naa

Osmia-Larven,

gjør den det af med den, men

deu ikke. Osmia-Larvcu bliver liggende og skrumper ind
til en sort Masse. Stelis-Larven er meget livlig og temmelig ømfindtlig for Berøring; uaar jeg pirrede ved den med Pincetten, drejede

fortærer

den Forkroppen Yæk og bed sig godt fa t i Marven paa Cellevæggen med sine sylformigc, brune Kindbakker. Kroppen er noget
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nedtrykt,

Folderne stærkt fremtrædende, og langs Ryggen har den

fremstaaende Vorter (ikke som bos Ichneumonider paa, men) m e 11em
Ringeue .

Bag 3. Ring findes don første og de øvrige bag 4., 5.,

6. , 7. og 8. Ring (sidste Rygvorte foran 3die sidste Stigme).
Yorterne tiltage i Størrelse forfra bagtil,
er højest, 6te atter svag. Naar Lanen

saaledes at 5. Rygvorte

strækker sig, forsvinde de,

naar den krummer sig, pustes de atter ud.
den langs Ryggen korte,
Bundter

af udstaaende,

fine Børstebaar
stive Haar.

Mellem Vorterne har
og langs Sidefolderne

Stelis-Larrnns

Excrementer

vare af Form som et Komma og som friske af Voxfarve, saa at de
ganske lignede Blomsterstøvet i Cellen.
Osmia.-Larven har kun svage Rygfolder,
hele Kroppens Bredde.
:nasser,

gaaende paatværs i

Kokon'erne synes at ende med to mørke

som støde sammen i en lige Linie;

den inderste af disse

er Exkrementmassen, den yderste Skillevæggen.
lader Kokon'en sig ofte let løsne,
fast sammen med Excrementerne;
Blomsterstøvmasser,

J.i,ra Skillevæggen

hvorimod den plejer at hænge
disse bestaa af smaa langagtige

der klæbe sammen og omtrent udfylde Cellens

"Hals", idet de hvile umiddelbart paa den udenfor liggende Cellevægs
Inderside .
• I mange af mine Reder optræde Stelis minuta Lep. og Coenocryptus i saadant Antal, at der af disse kun kom Snyltere frem,

og ikke en eneste Osmia-Larve kom til Udvikling; Stelis-Pnpperne
vare igjen stukne af Ichneumonider,
opgivet Haabet

om a~ erfare,

saa at jeg allerede havde

hvem den retmæssige Beboer af

Kokon'en var, da der endelig kom en enkelt Stelis ucl af et temmelig
stort llateriale.

\.
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II.

Om Perithous mediator og Omalus auratits.
Af

Hermann Borries.

Perithous mediator F. er en hyppigt forekommmende Snylter
bos Pemphredon-A.rterne lugubris, letltifer og unicolor.
Hunbvepsen træffes paa gammelt Træ og udgaaede Grene eller
Plantestængler,

brori de nævnte Pempltredon-Arters Reder findes.

Paa saadanne Localiteter har jeg ofte haft Lejlighed til at iagttage
den,

naar den med sin lange Braad borer ind i Træet,

for at

anbringe sine Æg paa de indenfor liggende Pempltredon-Larver.
opsøger den med Antennerne, der ere i uafbrudt livlig

Først

_BeYægelse, et Sted paa Træet, indenfor hvilket der hviler en Larve
i Reden.

Naar den har fundet et saadant, strækker den sine Ben,

af hvilke Bagbenene ere særlig lange, bøjer derpaa den langstrakte,
malle Bagkrop Bugen,
ud,
-

med den indtil 15mm lange Braad -

og idet den derpaa atter strækker

ind under

Bagkroppen lige

bliver Braaden lig·gende langs ben under Bugsiden,
ligesom i en Rende -

ret
støttet

mellem de tæt siddende Hofter og i

den særlig dybe Fure, som findes i Midtlinien af l\lesosternum. Hele KroppE>n ligger nu i en ret Linie, som danner en Vinkel med
Underlaget, hvorpaa Hvepsen staar, idet Kroppen hæver sig skraat
opefter, saaledes at Ho\·edet er lavest, Bagkropspidsen højst.
de sidste Bagkropsringe,
og bevæger

den meget

krogformigt nedad.

Kun

som indeslutte Muskulaturen,

der styrer

bøjelige og haarfine Braad,

ere bøjede
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~·t1
sætter Hvepsen Braadspidsen mod Træet henne fonui
Hovedet, alt medens den livligt bevæger Antennerne, og Boringen
begynder. Under Boringen bevæge de 2 Bor sig vexelYis 1iaa
Borstyret; af Kroppen er det kun de yderste Bagkropsringe, som
ere i Bevægelse, de drejes hurtigt op og ned. Mellem Rygskinnerne.
som ere smalle, findes en vid og blød Bindehutl, som muliggjør

den krogformige Ombøjning af Bagkropsspidsen . Braaden omslutte
ikke ved Grunden af de to Braadskeder, idet Braaden udgaar fra
dens Drejepunkt, medens Skedernes Grundstykker ere sammenvoxede
med og omsluttede af den Sde (sidste) Rygskinnes Rande . Udenfor
disse have Braadskederne deres Knæk og her bøje de sig, for i en
Bue at naa ned til og omslutte Braaden et Stykke nede paa denne.
- Alt som Braaden nu synker dybere ned i Træet, bliver den
Bue, solll Braad kederne danne fra deres Knæk til det Sted, h ror
de omslutte Braaden, stedse større, thi Skederne - der ere ru og
tæt besatte med Haar, som vende udad - følge ikke (eller ialtfald
kun et ganske lille Stykke) med Braaden ned i ,Træet. Tilsiclst
maa ogsaa Bagkroppen bøjes, for at Braaden kan sænkes cl_ybtnok
i Træet. I denne Stilling har jeg bevaret Snyltehvepsen ved paa
0

dette Tidspunkt af Boringen at gribe fast om den med 2 Fingre
og saaleder dræbe den. -- Naar Braaden atter skal drages op,
finder en tilsvarende BeYægelse af de yderste Bagkropsringe Sted,
medens Bagkroppen igjen rettes lige ud. Saal'el selve Boreapparatet
om den Lethed og Sikkerhed, hvormed H\·epsen betjener sig af
det, vække unægtelig Ens Beundring .
Skjønt Perithous mediator opholder sig hele Dagen - i godt
og i daarligt Vejr -

paa gamle Træstammer eller Grene, hrori
Pe111pliredon-Arter have deres Reeler, for at aflægge
sine .Æg i disse, var det mig paafaldende, at Gravebvepscn
ikke syntes at kjende sin Fjende . Pempltredon-Arterne jagede
ikke efter Snyltehve1isen, naar d~u løb omkring udenpaa Træet,
hvori deres Reder fandtes, i det højeste da, naar den tilfældigvis
kom dem i Yejen. Dette er, saavidt jeg har iagttaget, Tilfældet
de uærnte

overalt, hvor en Snyltehreps anbringer sine Æg vaa samme Maade
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som Perithous, ved udefra at bore ind i Reden, idet Gravehvepsen
ikke opfatter Boringen som en Efterstræbelse af dens Yngel. Af
den Ugenerthed, hvormed begge Parter færdes i hinandens umiddelbare
Nærhed, slutter jeg, at ingen af dem har nogen Anelse om, i h,ilket
Fo1;hold de staa til hinanden. Og denne Omstændighed er - ret
beset heldig ogsaa for Gravehvepseus Vedkommende . Thi det
,ilde knn være til liden Nytte for den, om den Yidste, at Perithous
er dens værste J.i'jende og Ødelægger af dens Yngel. Selv om den,
medens Redebygningen

stod paa,

kunde bortjage Snyltehvepsen,
vilde denne jo efter Redens Fuldendelse altid have Lejlighed ·nok
til at anbringe sine Æg. At jage efter den, vilde saalecle for
Gravehvepsen knn være et unyttigt Spild af den kostbare Tid; det
1·ilde mulig bevirke en Nedgang i Antallet af dens Reeler, d. v. .
den vilde have færre Chancer for at sikre Artens Bestaaen.
Ved Aabningen af Rederne fandt jeg Perithous mediators Æg·
liggende løst uden paa Værtlarven, uden at denne i mindste l)faade
var beskadiget

af Braaden.

Ægget er meget smalt - da det jo
den haar:fine Braads indre Hulhed af
J.i'orm langstrakt-cylindrisk, c. 4mm langt, svagt krummet og mælkehvidt. I begge Ender er det tilspidset, 11oget mere i den ene end
i den anden. I Reglen lægger Snylteren vistnok kun 1 .Æg paa
ska.l 1)assere igjeunem

I.iver Larve, men h,or mange inecliator-Hunn er ere i Virksomhed,
lægge de .Æg paa Larver, som allerede i Forvejen vare belagte med
.Æg; saaledes fandt jeg (7/s 88) en Rede, hvori der paa en hah ·voxen unicolor-Lane fandtes 6 Æg; lagte i en Glas-Tube klækkedes
de kort efter, og de smaa Larver krøb da om indeni Tuben.
Pei'itlwus mecliator-Larrnn er smal og lan gstrakt, noget nedtrykt og af Farre mælkehvid ligesom .Ægget. Hos den unge Larve
er Hovedet forholdsvis meget stort, hos den ældre forholdsvis lille,

med smaa Antenner.

Laugs Ryggen har deu Vorter midt paa
Ringene; heri afriger den fra Pteromalinerue, hrilket tyder paa at
den er Ektoparasit.
Pe1·ithous-.Ægget lægges l'istnok i Regle11 paa
den ndvoxne Pemphi·edon-Larre og ofte, efter at Laaget er spundet.

lri6
"Gndtagelsesvi fandt jeg (6/s 88) Larrer, som sugede paa lugubrzsPupper, en Larve uden paa hver Puppe; nogle af dem sugede paa
Ho,·edet, andre paa Bagkroppen af Puppen.
Da disse lugubrisPupper

hørte til 1 te Generation, have Larverne forpuppet sig
Hos imicolor (med kun en aarlig Generation) suger Snylteren
altid paa Larven !lom her overvintrer efterat Laaget er
tidligt.

pundet.

Kun en Gang bar jeg fundet mediator -Larv en sugende
paa en ung lugubris-Larve.
Udfarrningen og-Forpupningen er meget interessant at iagttage
ho denne Snylter. Dels er den let at følge, dels ri! man stadig
kunne have friskt Materiale til Raadighed. Nogle Dage eftera t
Larven er fuldvoxen (den sidste Generation overvintrer som Lan ·e
og hos denne finder Udfarvningen og Forpupningen først ted
næste Foraar), begynde de sammensatte Øjne at udfan ·es, idet Øjnenes
bageste Rand fan ·es brun. Det er Øjnene paa Halvpuppen, som
ligger inde i Larvehuden og er færdig til at bryde denne og for1·andle sig til Puppe. Læ"'ges Larren forinden i Sprit, vil man
gjennem Larvehuden kunne se Halvpuppens Form. Puppens Øjne
begynde altsaa at udfanes,
forind o n Larrehuden er bri tet.
Passer man nøje paa Larven i de følgende Dage, vil man kunne
faa at se, hvad der ker i det Øjeblik Huden brister.
Ved at
holde Loupen o,·er den iagttog jeg følgende: Huden revner i llidtlinien over Nakken og glider ned over Panden, saa at Issen først
blirer fri. Samtidig hermed ser man den brune Øjerand beræge
sig ved: at Puppens Hoved drejes i en Vinkel paa 90° nedad ;
Halvpuppens
Larvehudens

A.ntenner,

der

hare

ligget

sammenkrummede

Hoveduel,

trækkes nu ud med Spidserne hængende
fast i lCunddelenes Buler, medens Hndsækken glider tilbage af
Puppens Krop. Nu dreje Brystringeue sig fra den lodrett e til deu
skraa Stilling og dermed Vingerne. Disse Drejninger ere mærkeligt
nok ikke tidligere iagttagne, heller ikke af Ratzeburg,
som først
iagttog og saa nøje har beskrevet Hymenopter-Larvers Forpupning.
Hvis det er en Hnnlarve, vi ba,·e for o , e vi amtidig med eller
før Hudens Bristning Braadens Dele pose sig frem og dreje op ad
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R.vggen til, og uaar Huden er gledeu helt af, er Spidsen af dem
allerede helt ude ved Puppens Hored. Puppen
er mælkeh,·id,
kun Ojeranden og Bi øjnene ere brune; Antennerne ligge lige og
parallelt udstrakte langs Bug ideu. Deus naturlige Stilling er paa
Ryggen, og saa snart den forstyrres heri, vender den sig ved Hjælp
af de sidste Kropringe, som den da beræger meget livligt.
Skjønt 11,ediator-Larven ikke indspinder sig, har jeg undertiden
fundet den liggende i en fuldstændig Kokon; af disse Kokoner har
jeg ogsaa klækket den. aa at enhver Fejltagelse er udelukket.
Kokon'en er saa ejendommelig, at den Yanskelig kan forvexle med
nogen anden. Den tilhører Omalus auratus, som er ,en hyppig
Snylter hos Pempltredon unicolor. Jllen brorledes kommer inediato1·Larven til at ligge i dens Kokon? Forklaringen er, at den har
ædt Omalus-Larven, efter at denne havde indspundet sig. At dette
er rigtigt, har jeg kunnet overbevise mig om ved i Bunden af
Kokon'en at finde Larvehuden af Omalus-Larren
teristiske

Kitintegninger

paa Hovedet,

med dens karak-

de to gule, skraat stillede

Pandepletter, ;\lunddelenes Linier og de stærke tretandede Mandibler;
desuden bar jeg fundet mediator -L arven sugende paa den vel udviklede
Omalus-Larre

indeni Kokon'en (Rede Nr. 92). Sagen maa altsaa
forklares derved, at mediator -Hunn en af en Fejltagelse bar lagt it
.Eg paa en Omalus-Larve i Stedet for paa en Pempltredon-Larre.
Denne Fejltagelse er iøvrigt forklarlig nok, men det mærkelige er,
at det gaar g·odt, og at mediatoi·-Larven

udvikler sig normalt.

Undertiden

Omalus - Larren

kan mediator - Lan en forstyrre

i at

spinde sin Kokon; dette rnr Tilfældet i en Rede (Nr. 95), brnri
der i 2 Naboceller laa 2 Omalus-Kokon'er; di e rnre ukjendelige
ved, at de karakteristi ke, plane Ender paa Kokon'erne manglede,
Spindet rnr løst osv.
Som det af det Foregaacnde fremgaar, 1i g ger
Laneu
fuldendte

-

skjønt

den

Omalus-Kokon

ikke

er Entoparasit
(jfr. Fabres

media to,. -

-

i den

Slutning angaaende

Guldhvepsenes Snylteliv), hvilket viser, at man altid maa se Snylteren

'f
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in actu for at kunne udtale sig med Vished om, hrorvidt den er
Ento- eller Ektoparasit.
Da Perithous mediator snylt er saavel paa lugubris som paa
unicolor, ere, i Overensstemmelse med Yærterne
tørrelse, de af
den før tnmvntes Reder udklækkede Exemplarer betydelig større
end de af den sidstnævntes Reder udklækkede. De Exemplarer,
som jeg traf ifærd med at lægge .Æg i lugubris-Reder, vare efter
Størrelsen at dømme (13=,
Braad 16=) uden Tvivl ogsaa udklækkede af saadanue.
Ogsaa i Farvetegningen viste dette sig,
idet den gule Tegning
være stærkere,

paa Thorax,

jo større

maaske i Fremtiden

•-

holde sig til sin Art -

narnlig

Exemplarerne

vare.

bagtil,

viste sig at

Saaledes faa vi

naar cle store og de smaa Exempl. hver
to Former ud af en.

Peritlwus mediator savner den for Snyltehvepsene karakteristiske
Livlighed og er i sine Bevægelser paafaldende træg. Dette Karaktertræk bos den er i god Overensstemmelse meLl, at den - i llod-

sætning til Hvepsene i Almindelighed o,·erfor Vejrligets Omskiftelser.

,·iser sig saa lidet følsom

Omalusauratus traf jeg ret hyppigt som Snylter hos Pempltredon imicolor, dog sjældent i , større Antal i hver Rede; i Reglen
fandtes 1 a 2 Exemplarer, kun i en enkelt Rede ,·are samtlige
unicolat·-Larver fortærede af den [i Reden Nr. 95 fandtes den i
hrnranden Cellel
Da Omalus-Hunnen maa krybe ind i Reelen,
for at aflægge Ægget og vente, i11dtil Gravehvepsen har faaet
fuldført en ny Celle , forklares herved dens spredte Forekomst.
Oma/us-Larven

er Ektoparasit; den udsuger og opæder tilsidst sit
Offer. Den er gullig-mælkehvid og mat af Farve; Kroppen er kort,
trind og trivelig. Hovedet er glinsende glat, gjennemsigtig-klart.
Antennerne ere lyse, veludviklede.
sti ke,

skraat

meget stærke.
brune Tappe.

Paa Panden sidde 2 karakteri-

stillede gule Pletter.

Mandiblerne ere 3-tandede
Kæber og Underlæbe hver forsynede med 2 korte
Paa Underlæben en Kitinstribe.
:.\Iundlappen er

indbugtet i :Midten, og dens 2 Sidedele ende med flere (4-5)

korte,
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tykke Tappe. Puppen

ligner gan ke Imago,

i sammenrullet Til-

Imago's Sammenrulningsevne er vel en Følge af Puppens

stand.

Form. Vingeskællene ero paafaldande store og taa ud til Siderne.
Kok o n'en er (saalænge Larven ligger i den) gullig -klar.
ikke spunden frit,

Den er

men slutter fast til Cellens Vægge, saa at den

danner en Beklædning af disse.
den sig at bestaa af 2 Lag:

Ved nærmere Undersøgelse viser
et ydre spindelvævsagtigt,

som er

fæstet til Røret og fortil hænger sammen med en plan "Skillevæg",
der

er

anbragt

lidt indenfor Randen af Kokon'ens ydre Lag.

Indenfor findes en tæt, men klar, stiv, afrundet Kokon, der lader
ig løsne helt fra det ydre Lag. I Bunden er den lidt brunlig.
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III.
Om Redebygningen hos Ancistrocerusovi'ventrisW esm.
Af

Hermann Borries.

Et vist Talent for at mure med Ler som Bygningsmateriale
synes at ,ære fælles for alle Arter af den gamle Slægt Odynen,s L.
Men hos de fleste er denne Evne ikke udviklet i nogen høj Grad;
de nøjes med at opføre Skillevægge enten i Hulrum, de ham
forefundet f. Ex. i hule Plantestængler,

i gamle Larvegange i Træ,

eller i Hulrum, som de selv
i forladte Roder af andre Hvepse
have dannet sig i Lervægge eller lerede Veje osv. Hoplomerus
lævipes Schuck., hvis Bygningsmaade er beskrevet af Aud o u in og
1 ),

og som jeg selv har haft rig Lej lig bed til at studere,
danner en Undtagelse herfra ved selv at gnave sig en Gang i
som den udstyrnr med en Række smukt
tørre Rubus-Stængler,
Du f o ur

2 ),

dannede, meget solide, fingerbøl-formige Celler. Den synes mig at
Toppunktet for Udfoldelsen af Murer-Talentet i et
Hulrum. Men noget Exempel paa frit opførte Reder, saaledes som

have naaet

man træffer det hos Slægten Eiimenes og hos Slægten Celonites
blandt lliasm·idæ, har man hidtil ikke kjendt for Slægten Odynems'
J En Del .Fejltagelser i Litteraturen stammer fra dotte Forhold, idet
mango Vesparier, Bier og Gravehvepso benytte andre Insekters forladte
Gange og Reder. Som Exempel skal jeg anføre Lucas' Beskri\'else
af en frit bygget Lerred e, hvori fandtes en Polistes ccinadensis (cler
laa krum i Cellen), hvorfor han antager, at Reden or opført af denne.
(Ann. Soc. ent. Fr. 1873.)
2
J Anuales des scienccs naturelles 2. Ser. t. XI. 183!).

i
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Vedkommende. Det er da ret interessant, at Ancistrocerus oviventris
adskiller sig fra de øvrige Redebyggere af denne Slægt, hvis Biologi
hidtil er bleven undersøgt, ved at opføre frit siddende Reder af Ler.
Skjønt Ancistrocerus oviventris sjældent fanges (i Reglen J i
Juli og August), har jeg dog
er da bleven forundret over,
og
Reder
ikke sjældent fundet dens
hvor forskjellige disse kunne være. Ved Undersøgelse af Stengjærder og løst liggende Sten paa Marken fandt jeg fæstede paa
Juni og Juli,

~

enkeltvis i Juni,

disse en Del lerede Jordklum1ler, der hver omsluttede nogle Hulrum
med Larver i, og de af Larverne udklækkede Hvepse viste sig at
tilhøre denne Art. Redens Ydre har intet paafaldende ved sig.
Den minder nærmest om den sydeuropæiske Chalicodoma muraria's
Rede, men mangler dennes Fas~hed. Byggematerialet er Ler,
blandet med grovt Sand, og er saa løst sammenhængende, at Regnen
skyller en Del bort af Overfladen. Jeg formoder, at det er for
at modvirke denne Mangel ved Bygningsmaterialet, at Hvepsen
giver Væggene en saa stor Tykkelse.
Den første Rede, jeg fandt, bestod i ot Hul i en Sten, som
var tillukket med et Laag af Ler paa samme Maade som hos

Osmia cæmentaria, der danner Overgangen til de frit byggende
Arter indenfor den Slægt. Senere fandt jeg enkelte Reder byggede
imellem Celler, opførte af Pseudagenia puncturn, som de have en
Del tilfælles med; men dennes Celler ere mindre og have tyndere
Pseudagenia punctum holder desuden meget af at bygge
m e 11em to Stene, saaledes at Stenenes Flader danne Sider af
samme Celle, medens Ancistrocerus oviventris anbringer sin Rede
paa Fladen af Stenen, undertiden i en Vinkel, ligesom Poelopoeus
Vægge.

Som hos disse kunde man udvendig se de Lag,
hvoraf Cellen successive var dannet, og i Lighed med Poelopoeus
og Pseudagenia byggede den en ny Celle ved Siden af og opad
og Trypoxylon.

saaledes at denne delvis dannede en Side i den ny
Celle. Jeg har fundet hele "Reder", bestaaende af indtil 12 Celler,
byggede paa denne l\Iaade opad hinanden.
Til Trods for at Ancistrocerus oviventris ikke viser sig som
den første,

Vidensk. Meddel. frn den nalnrb. Foren.

1897.

11
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nogen udlært .\furer, og det Materiale,

den anvender,

heller ikke

tillader nogen fuldendt Kunst, saa at der hører et gjennem Studium
skærpet Blik til at kunne erkjende dens Byggeplan , var det dog
muligt at opfatte Planen i Arbejdet, omendskjønt Stenenes Ujævnheder ofte lagde Hvepsen saadanne Hindringer i Vejen, at den tilstræbte Regelmæssighed i Byggearbejdet

gik tabt.

Jeg har her

afbildet den mest fuldkomment byggede Rede , jeg har fundet, og

En Rede af Ancistrocerits oviventris Wesm. Nat. Størr.
A, set udvendig, siddondo i en Vinkel paa en Granitsten; Indgangen aaben.
B, samme set inclenfra, efterat være fjærnet fra Underlaget.
C, tænl'i; Gjennemsnit af Reden.
a, b, c, d, de 4 Celler; e, Forhal; x, Indgangen.

den viser en mere udviklet Byggeevne, end man fra først af skulde
have tiltænkt Hvepsen.

Reden fandtes anbragt i en Vinkel 11aa

en Sten med plane Sider; i selve Vinklen og delvis benyttende
dennes to Sider som Sider i Cellen er først opført 2 Celler i Række;
paa hver Side af den forreste er atter bygget 2 ny Celler, og da
disse Celler ikke naaede sammen, er Mellemrummet imellem dem
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udfyldt med samme Materiale, hvoraf Cellerne ere byggede, en
fin Lermasse. Disse 3 forreste Celler ere lukkede med
en forsvarlig Prop af et grovere Materiale, og de udmunde i en

gulbrun,

tom, aaben "Forhal" ; denne synes først at være bygget, efter at
Hvepsen havde dækket Cellerne med et tildels temmelig tykt Lag
af Ler, blandet med grovere Sandskorn, hvoraf ogsaa Forhallens
Vægge vare dannede. Endelig findes der i Forhallens Væg en
rund Indgang, som var lukket med et ganske tyndt Laag, der ved
mit Forsøg paa at fjærne Reden fra Stenen gik itu. Om denne
Forhal dog ikke har været bestemt til at være en ny Celle, skal
jeg lade staa hen. Cellernes Vægge vare ujævne og uden Afpudsning,
saa at det Indre var ligesaa primitivt som det Ydre af Reden.
Ved det tykke Lag af Ler, som Hvepsen tilsidst dækkede Reden
med, fik denne en smuk afrundet Form.
Paa Grund af det lidet holdbare Byggemateriale var Reden
meget skTøbelig, og det kunde ikke undgaas, at de enkelte Celler
delvis adskiltes ved Forsøget paa at faa Reden i sin Helhed
fjærnet fra Stenen, ligesom ogsaa Yderlaget tog Skade; det kan
dog ikke nægtes, at Hvepsen - som den vedføjede Afbildning
viser -

i Bygningen af denne Rede har godtgjort, at den formaar
at bygge efter et højere Princip, ialtfald under gunstige Forhold
og at den utvivlsomt kunde frembringe et smukkere Arbejde med
et bedre Materiale. Det er jo ogsaa muligt, at den i Egne med
gunstigere Forhold i Henseende til Underlag og Byggemateriale
kan udfolde større Kunst end i den Egn, hvor jeg har iagttaget den.
Jeg har klækket Hvepsen adskillige Gange af de her omtalte
Reder.

Larven er hvid, men iøvrigt som en Odynerus-Larve. Af
Snyltere fandt jeg ofte Chrysis_ignita og flere Ichneumoner, der dog
ikke kom til en saadan Udvikling, at de !ode sig bestemme.
Foderet synes efter de forefundne Rester at være Phytonomus-Larver.
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Botaniske Exkursioner.

3.

Skarridsø.
Af

Eug,

Warming.

I

Vestsjælland ligger den for sine smukke Omgivelser vel bekjendte
Skarridsø. Dens Figur ses af hosstaaende Kortskizze (Fig. 1). Alle
dens Bredder ere skovklædte paa nogle faa Strækninger nær, og
høje Bakker omgive den navnlig mod Syd og Sydvest, hvor de fem
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l!'ig. 1. Skarridsø. (Efter Generalstabens Kort).
De smaa Ringe eller sorte Kredse i Søen betegne Aakande-Vegetation,
de smaa Kryds Potamogeton lucens. Højde over Havet 18,9 JIL

